

# তাফসীরে ইবনে কাছীর <br> সপ্তম चণ্ড 

(পারা ১৬ থেকে পারা ১৭ পর্যন্ত)
সূরা মারইয়াম থেকে সূরা মু’মিনূন পর্যন্ত

# মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) 

## অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত


ইসলামিক ফাউভ্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (সপ্তম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক : অনূদিত
[ইসল!गী: প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
ইফা প্রকাশ্লন : ১৯৯৮/২
ইফা গ্রন্থাগ!র : ২৯৭.১২২৭
ISB.N : 984-06-0.573-9
প্রথম প্রকাশ
জানুয়!রি ২০০১
তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন্)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্পপরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাঊন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫
প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
দোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : 8৫০.00 (চার শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র ।
TAFSIRE IBNE KASIR (7th Volume) : Commentary on the Holy Quran Written by Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, Translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic PublicationProject, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8181535

March 2014
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 450.00 ; US Dollar: 18.00

## মহাপরিচানকের কথা







 করতে হলে পটিত্র কুরজানের দিক-নিদ্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী স্যকক অনুধাবন এবং সেই মোতােক আমল করার কোনও বিক্প নেই।

 সষ্ব হয়ে ওঠঠ না। এমনকি ইসনামী বিষভ্যে অভিজ্ঞ বাক্তিহাও কথনও কথনও এর মর্মবাণী

 হযর্ มুহাপ্র (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূন ঊপাদান হিলেবে গ্রহণ করে কুরঅান
 শিफ্কা B মর্মবাণীকে সহজরোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এతাবে বহ মুফাসৃসির পবির্র
 এথনঞ অই মহणী প্যাস অব্যাহত রয়েছে।
 সাধারণ এ তাফসীর গ্থ্থ cেকে উপকৃত হতে পাడরন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাভে মাতৃতাষর মাধ্যে পবিত্র কুরজানের মর্মবাণী जনুধাবন করত্ত পারেন, সেই নক্ক্ণে ইসলামিক

 जাফ্সীর আমরা অনুবাদ ও থ্রকাশ করেছি।







তাঁর এই গ্থন্থৃানি সর্ধ:ধিক নির্ডরযোগ্য তাফন্ীীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্মামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : ‘এ ধরনের তাফসসীর গ্রন্থ এর অগে কেউ রচন! করেন নি।' আল্মামা শাওকানী (র) এই গ্থন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্থন্থগুলোর অন্যতম’ <লে মন্তব্য কুরেছেন।

জল্লাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফ্সীর গন্থের সবগুলো খখের বাংলা অনুবাদ বাংলiভষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। গ্থন্থটির ৭ম খতের শ্রথথম প্রকালের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এরার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমৃল্য গ্থন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্পৃূর্ণ অবদান রেছেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক যুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআান বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

## প্রকাশকের কথা

জাল্লাহ রাব্মুল অললামীনের অপার অনুগ্রহে আমরা আরধী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিথ্যাত "তাফ্সীরে ইবরে কাইী?" (তাফসসীর্रুল কুরআনিল কারীম)-এর অनু<াদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে স্ক্ষ; হর়্েছি। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে অশেষ ソকরিয়া জ্ঞাপন করছি ;

তাফ্সীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্নেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি জবতীী আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-বাঞ্জনাময় তথ্যাবनী এৰং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রহের ফলস্বর্রপ আরবীসহ অন্যান্য ভামায় বহ সংখ্যক তাফস্সীর গন্থ রচিত হল্েেছে। কিন্তু এসব তাফসীর গ্থন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ফে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুর্রহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউল্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্থস্সমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্নামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্থন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফ্সীর্রকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়-এমন সনদ ও ব্যাথ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাথ্যা করেছেন। ৩ৰু পবিত্র কুরআনের বিশ্নেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্দন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেনে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

অनূमिত এই মূল্যবান গন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভবে সমাদৃত হয়েছে। গ্গন্থটির সক্তম অতের প্রথম প্রকাশ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা रলো।

আমরা এই গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাঘ্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও यमি কোন ভুল-ক্রুটি কারও চোথে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপৃর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন্েের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্পাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্ঠা কবৃল কর্পুন আমীন!

## সূচিপত্র

## সূরা মারইয়াম

## (গারা-১৬)

সূরা নাযিলের সময় ..... ২৫
হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ..... ২৬
বৃদ্ধ বয়সে হযরত যাকারিয়া (আ) কর্তৃক সন্তানের জন্য আল্মাহর নিকট প্রার্থনা ..... ২৬
আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম-এর উত্তরাধিকার প্রসন ..... ২৮
সন্তানরূপে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে প্রাপ্তির সুসংবাদ ..... ৩○
হযরত यাকারিয়া (আ)-এর প্রতি আল্মাহর তা'আলার নির্দেশ ..... ৩২
হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ)-এর গুণাবলী • ..... ৩৫
হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে মাতাপিতার অনুগত থাকার নির্দেশ ..... vb
হযরত ঈসা (আ)-এর জনোর ওুভ সংবাদ ..... 80
হযরত মারইয়াম কে ছিলেন? ..... 8)
বিবি মারইয়ামের সাথে হযরত জিবরীল (আ)-এর সাক্ষাৎ ..... 80
বিবি মারইয়াম মহান आা্ধাহর ফ্য়সানা একান্তভাবে মানিয়া লইলেন ..... 89
মহান জাল্লাহর পক্ক হইতে হযরত মারইয়ামকে সাব্ত্না ও নিয়াসত প্রদান ..... ©
হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদের প্রতিবাদ ও হযরত ঈসা (আ)-এর গুণানলী ও মু‘জিযাসমূহ ..... ৫৫
মহান আা্মাহর সন্তান গ্রহণ সশ্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট ..... 48
হयরত ঈসা (অা) সশ্পর্কে বাতিলপগ্ছি ইয়াহূদীদের মতবিরোধ ..... い 4
পথড্রষ্টদর কর্হু পরিণতি ..... ৬৬
 ..... 90
হযরত ইব্রাহীম (जা) ও তাঁর মূর্তিপূজক পিতার বিবরণ ..... १৩
হयরত ইবৃরাহীম (অা) কর্ত্ক তাঁর পিতাকে ইসলামের দাওয়াত ..... 98
হযরত ইব্রাহীম (অ)-এর সাথে পিতার সপ্পর্কোচ্ছেদ ..... ৭৬
পিতার সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সদ্ব্যবহার ..... ११
হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তাআআলার অশেষ রহমত ..... 9৯
হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির বিবরণ ..... b)
হযরত ইসমাঈল (আ)-এর जুণাবলী ..... b-8
পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচানোর নির্দে× ..... ৮q
হযরত ইদ্রীস (আ)-এর গুণাবলী ..... b-b
বিভ্নিন্ন নবীগণের প্রসঙ্গ ..... ৯০
নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং নামায তরকক করার ভয়াবহ পরির্ণাত ..... ৯৩
চিরস্থায়ী শান্তি লাভের উপায় ..... ৯৮
বেহেশতবাসীগণের প্রতি মহান আল্মাহর নিয়ামত ..... ৯৯
হযরত জিব্রীল (আ) বিলম্বে নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ প্রসञ ..... ১০২
মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রসন্গ ..... ১०৫
কাফির ও মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণতি ..... ১০৭
পুলসিরাত পার হওয়া সম্পর্কে ..... Job
কবীরা গুণাহকারী মু’|মনদের জন্য শাফায়াত ..... 2১ब
মু’মিনদের উপর কাফির ও মুশরিকদের মিথ্যা মর্যাদার দাবী ..... ১১৬
কাফির ও মুশরিকদের অসার অহংকার ..... ১১b
মু’মিনদের প্রতি মহান আল্লাহর হিদায়েতের কথা ..... ১২০
‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘সুবহানাল্লাহ’র ফযীীলত ..... ১২०
এক কাফিরের পুনর্জীবন সম্পর্কে উপহাস ও মিথ্যা দাবী ..... ১২১
আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ইলাহ স্থির করার ভয়াবহ পরিণতি ..... ১২8
মুত্তাকীগণ আল্লাহ ত|‘আলার সম্মনিত অতিথি ..... ১২१
মুত্তাকীগণের জন্য আল্নাহর তা'আলার মেহমানদারী ..... ১২৮
মহান আল্লাহর সন্তান গ্রহণ করার মত জঘন্য মতবাদ ও আল্লাহর সহিত fিররক
করার ভয়াবহতা ..... ১৩v
ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর ফিরিশতা ও সৃষ্টিকুলের ভালোবাসা ..... ১৩৬
সূরা তোহা
(भाরা-১৬)
সূরা তোহার ফযীলত ..... 383
পবিত্র কুরআন নাযিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান ..... ১৪৩
পবিত্র কুরআন নাযিল মানবজাতির জন্য রহমতস্বর্রপ ..... 388
আসমান，যমীন ও মাটির নিচে অবস্থিত বস্তু প্রসক্গে ..... 28৫
হযরত মূসা（আ）প্রসঙ্গ ..... 28b
আল্লাহ ত＇আলালার সহিত হযরতত মৃসা（আা）－এর কথ্থেপকথন ..... ১৫০
কিয়ামত সংঘটন গোপন রাখা হইয়াছে ..... ১৫২
হযরত মূসা（আ）－এর মু‘জিযা ..... ১৫৪
হ্যরত মূসা（আ）－কে ফির‘আউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ ..... ১৫৯
হযরত মূসা（जা）－এর দু’আ ..... ১৬১
হযরত মৃসা（আ）－এর জিহ্মার জড়তত দূর হওয়া ..... ১৬২
স্বীয় ভাইয়ের জন্য দুনিয়াতে সবচাইতে উপকারী ছিলেন হযরত মূসা（অ） ..... ১৬৩
হযরত মূসা（অ）কর্ত্ণক তাঁর ভাই হযর়ত হার্রুন（অা）－কে নবী বানানোর দু‘অা কবুল इওয়া ..... ১৬৩
হযরত মূসা（আ）－এর শিখকাল ..... ১৬く
পরম শক্রুর গৃহে হযরত মূসা কালীমুল্নাহ（অা） ..... ১৬৬
ফির্জাউন গৃহ্র পুর্রর্পপ হ্যরত মূসা（অা） ..... ১৬৭
হযরত সূসা（অা）－এর প্রতি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ সশ্পর্কে হযরত ইব্ন
আব্বাস（রা）－এর বর্ণনা১৬b
रযরত মূসা（অ）মাদইয়ানে ..... ১৭৫
আট বছর ছাগল চরানোর শর্ত্র হযরত মৃসা（অা）－এর বিবাহ ..... ১৭৬
মহান আল্মাহর নির্দ্রেশ মিসর আগমন ..... ১৭9
মিসরে ফির＇আউন্নের সাথে বিতর্ক ও মু＇জিযা প্রদন্শন ..... ว৭b
বণী ইসরাঈনদের মিসর হইতে মহান আল্লাহর নির্দেশে বাহির ইইয়া আসা ..... ১৮o
ফिর আউন তাহার দলবলসহ নীলনদে ডুবিয়া মরা ..... Dbo
হয়রত মূসা（আা）－এর কাওম্মর কিছু নোকের গো－বৎস পৃজা ..... ১৮ゝ
গো－বৎস ও উহার পৃজারীদদর শাস্তি ..... ゝ৮8
বনী ইসরাঈলের সত্তর ব্যক্তিকে নিয়ে হযরত মূসা（আ）－এর তৃর পর্বয় গসন ..... ১৮8
হযরত মূসা（আ）－এর সাথে বনী ইসরাঈলের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য ..... Jb ৫
বনী ইসরাঈ্ৈের 80 বৎসর ময়দানে আবদ্ধ থাকা ..... ১৮৬
＜্রহানী জগতে হযরত মৃসা（আ）ও হযরত জাদম（আা）－এর বিতর্ক ..... ১৮৮হযরত মূসা ও হারুন．（অা）－কে ফির‘আউনের নিকট অাওহীদদর বাণীপৌঁছানোর নির্দেশ

## ［দশ］

ফির‘আউনকে ন্মভাবে উপদেশ দেওয়ার নির্দেশ ..... ১৮৯
হযরত মূসা（আ）－এর প্রার্থনা এবং ফির‘আউনেের বাড়াবাড়ির আশ৷ংকা ..... ১৯২
হযরত মূসা ও হারুন（আ）－এর ফির‘আউনের দরবারে গমনের বর্ণন৷ ..... ১৯৩
ফির＇আউন কর্তৃক আল্মাহর অস্তিত্য অস্বীকার ..... ১৯৬
হযরত মূসা（আ）কর্তৃক আল্লাহর পরিচয় ফির＇আউনের নিকট তুলিয়া ধর৷ ..... ১৯৬
হযরত মূসা（আ）কর্তৃক মানুষের প্রতি আল্পাহর ব্যাপক অনুগ্রহের কথা তুলিয়া
ধরা১৯৮
হহরত মূসা（আ）－এ্রর প্রতি ফির‘আউন কর্তৃক যাদুকর হওয়ার মিথ্যা অপনাদ ..... ২০০
হযরত মূসা（আ）－এর সহিত ফির‘আউনের যাদুকরদের মুকাবিলার সময় নির্ধারণ ..... २०১
ফির‘আউন কর্তৃক মিসরের নামকরা বিপুল যাদুকরদের সমাবেশ করন ..... ২০২
হযরত মূসা（আ）－কে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাদুকরদের সমাবেশ ও পরবর্তী
ঘটনা২০৫
যাদুকরদের ঈমান গ্গহণ ..... २०१
ঈমান গ্রহণকারী যাদুকরদের প্রতি ফির‘আউনের শত্রুতা ..... ২০৯
ফির‘আউন কর্তৃক ঈমানদারগণকে শহীদ করা ..... रゝ०
ঈমান গ্রহনকারী যাদুকরদের কর্তৃক ফির‘আউনকে উপদেশ ..... ২১২
গুনাহগার মু’মিনদের শাস্তির পর দোযখ থেকে মুক্তি ..... २১২
বেহেশতে জান্নাতীগণের মর্যাদার স্তর ..... र১৩
আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে যাত্রা ..... र১৫
আল্লাহ কর্তৃক নীলনদের মাঝে বনী ইসরাঈলের জন্য শ্ক পথ বানাইয়া দেওয়া ..... ২১৬
আশ্ডরার রোযা প্রসর্গ ..... २さb
মহান আল্লাহর গयব ও শাস্তির কারণ ..... ২১bবনী ইসরাঈল কর্তৃক মূর্তিপূজার অভিপ্রায় ব্যক্ত এবং হযরত মূगা（আ）－এরতিরস্কার২২১
হযরত মূসা（আ）－এর তূর পাহাড়ে গমন ..... २२ゝ
সামিরী কর্তৃক গো－বৎস তৈরী ..... ২২২
হযরত হারুন（আ）কর্তৃক গো－বৎস পূজা করিতে নিষেধ করা ..... ২২৬হযযত মূসা（আ）কর্তৃক হযরত হারুন（আ）কে তিরস্কার করা এবং হযরতহারুন（আা）－এর বক্তব্য২২१
হযরত মূসা (আ) কর্তৃক সামিরীকে জিজ্ঞাসা ও জবাব ..... ২২৮
গো-বৎসটির সর্বশেষ পরিণতি ..... ২৩০
পবিত্র কুরআনকে না মানার পরিণতি ..... ২৩২হযরত ইস্রাফীল (আ) কর্ত্তক শিঙ্গা ফুৎকার এবং কিয়ামতত অপরাপীদের
অবস্থা২৩৩
কিয়ামত দিবসে পাহাড় পর্বতের অবস্থা কি হইবে? ..... ২৩৫
মহান আল্লাহর দরবারে কাহার সুপারিশ গৃহীত হইবে ..... ২৩৭
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শাফায়াত ..... ২৩b
পবিত্র কুরআন সতর্কবাণী ও উপদেশ ..... 281
পবিত্র কুরআন নবীজী (সা)-কে মুখস্থ করানোর দায়িত্ ছিল আল্মাহ তা‘আলার ..... र8」
ইল্ম-জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা ..... ২৪২•
হযরত আদম (আ) প্রসঞ্গ ..... र88
হযরত আদমের জান্নাতে অবস্থান এবং শয়তান কর্তৃক ধোঁকা দেওয়৷ ..... ২৪৬
নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে হযরত আদমের জান্নাতী পোশক অপসৃত হওয়| ..... ২8৬
র্হানী জগতে হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ)-এর বিতর্ক ..... ২89
আল্মাহর হুকুম অমান্য এবং রাসূলের আনীত আদর্শ অস্বীকার করার র্পারণাত ..... ২8৯
 ..... ২৫০
কিয়ামত দিবসে কাফিরদের অন্ধ হর্তয়া ..... ২৫১
আল্মাহদ্রোহীদের শাস্তি ..... ২৫৩
পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের আনীত হিদায়েতকে অমান্য করিয়া যাহার৷ ধ্নংসহইয়াছিল তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সাত্ত্রন৷২৫৪
ফজর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাযের নির্দেশ ..... ২৫৫
জান্নাত্বাসীগণ মহান আল্মাহকে সচক্ষে দেখিতে পাইবেন ..... ২৫৬
ভোগবিলাসে নবী করীম (সা)-এর অনাসক্তি ..... ২৫৮
পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম হইচে বাঁানো এবং নামাবের অাদেশ দেওয়া ..... ২৫৮
পরিবারে অভাব অনট্ন কিংবা দুনিয়াবী পেরেশানী দেখা দিল্লে বেশীরেশেী নামায পড়িতে হইবে
পবিত্র কুরজ্রনের মত অনন্য নিয়ামত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে থ্রদান ..... ২৬২
পবিত্র কুরআা নবী করীম (সা)-এর চির্থস্থীয়ী মুজিযা ..... ২৬৩
পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে না মানার ভয়াবহ পরিণণিি ..... ২৬8

## [বার]

## সূরা আম্বিয়া

## (পার্রা-১৭)

সূরা আম্বিয়া নাযিলের সময় ২৬৫
কিয়ামত নিকট্র্তী হওয়া এবং মানুভ্যে অবহেলা ও গাফেন্নতির ম.্ব্য লিক্তথাকা২৬৬
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও নির্রুপাহের জন্যই এই সূরার নাযিন ..... ২৬१
ইয়াহূদী ও নাসারাগণ তাহাদের ধর্মীয় গ্থন্থ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কর্নিয়াড় কিন্তুপবিত্র কুর্রান অমিশ্রিত ও নির্তেজান২৬৮
পবিত্র কুরজানে পৃর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল তথ্য বিদ্যমান ..... ২৬৮
-পবিত্র কুরजান ও রাসূনুল্নাহ (সা) সম্পর্কে কাফিরও সুশরিকঢদর অশ্শাভন मत्তব্য ..... ২৬৮-
হयরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট কাফির ও মুশরিক্দের অভৌক্তিক দাবী ..... ২৬৯
আখ্থরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সশ্পর্কে মুনাফিক সর্দার অাবদ্মল্মাহ ইবন উবাই-এর কটুক্তি ..... ২१०
হযরত মুহামদ (সা)-কে থ্রদত্ত আল্লাহ ত‘অালার নিয়ামতসমূহ ও ঁাঁর সর্যাদা ..... ২৭०
কাফির ও মুশরিক কর্ত্থক মানুব নবী হওয়াকে অস্বীকার সশ্পর্কে মহান আল্মাহর প্রতিবাদ ..... ২१ゝ
পবিত্র কুরআানের সর্যাদা ও উহার ఆরুত্ব অনুধাবনের পতি উৎসাহ প্রদান ..... ২१8
কাওমে নূহ সহ বহু জাতিকে নিপাতের সংবাদ ..... ২৭৪
মহান আল্লাহ কর্ত্ণক আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃళ্টি অনর্থক নয় ..... २৭৬ইয়াহূদী ও নাসারা কর্ত্ণক মহান আল্লাহর পুত্র ও কন্যা থাকার fিরেটমিথ্যাচার্রের প্রতিবাদ२११
মহান আল্লাহর চির অনুগত ফিরিশতাগণের মর্যাদা ও কার্যাবনী ..... २१b
মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহ স্থির করার প্রতিবাদ ..... ২৭৯
সকল নবী-রাসূলগণই ছিলেন তাওহীদের প্রচারক ..... ২৮১
"ফিরিশততাগণ আল্পাহ কন্যা" মুশরিকদের এ জघন্য উক্তির খজন ..... ২৮৩
মহান আাল্লাহর শক্তি, সাম্রাজ ও থ্রতাপের বিবরণ ..... ২৮৫
আসমান ও যমীনের সৃষ্টি প্রসজ্গ ..... ২৮৬
প্রত্যেক বস্তুর মূলই হলো পানি ..... ২৮৬
পাহাড় ও গিরিপথ সৃষ্টির রহস্য २৮-१
সুবিশাল আসমানকে নক্ষত্রমণ্ীী দ্বারা সুসজ্জিতকরণ, সুবিস্তৃত যगীনকে নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বত দ্বারা সাজানো এবং চন্দ্র-সূর্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবন৷ করিতেহইবে২৮b
চন্দ্র ও সূর্যের আবর্ত্ত ..... ২৮৯
মানুষ মরণশীল, চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবার অবকাশ নাই ..... ২৯০
বিপদ-আপদ ও সুখ-দুঃখের মাধ্যমে পরীক্ষা ..... ২৯০
আবূ জেহেল ও অন্যান্য কাফির কর্তৃক নবী (সা)-এর সাথে বেয়াদবী ..... ২৯১
মানুষের ব্যস্ত স্বভাব ..... ২৯২
শুক্রবারের ফयীলত ..... ২৯২
কাফিরদের জন্য আল্মাহর শাা্তি ..... ২৯৩
কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রপপের বিষয়ে নবী করীম (সা) কে সান্তৃনা ..... ২৯৫
মুশরিকদের গুমরাহ থাকিবার মূল কারণ ..... ২৯৭
কঠিনতম হিসাবের প্রতিশ্রুতি ..... ২৯৮
কলেমায়ে তাইয়্যেবার ফযীলত ও বরকত ..... ২৯৯
গোলাম আযাদ করিবার ফযীলত ..... ৩০১
‘ফুরকান’ অর্থ কি? ..... ৩o২
হযরত ইব্রাহীম (আ) ไশশশব কালেই সত্যের সন্ধান লাভ করিলেন ..... ৩○৩
মূতিপূজা সস্পর্কে পিতার সহিত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কথাবার্তা ..... vo8
হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর মূর্তি ভাঙ্Fার শপথ ..... ৩০৬
হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক মূর্তি ভাঙা এবং পরবর্তী ঘটনা ..... ง०१
হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক তিনটি অসত্য উক্তি ..... vob
হযরত সারাহ (রা) ও যালিম বাদশাহ ..... vob
হযরত ইব্রাহীম (আ) মূর্তি ভাঞার বিষয়ে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইললেন ..... ৩ゝO
অগ্নিকুণ্েে নিক্ষিপ্ত ইইলেন হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্মাহ (আ) ..... ৩১১
অগ্নিকুত্েে নিক্ষেপের সময় হযরত ইব্রাহীম (আ) কি দু'আ পড়িয়াড়েন ..... ৩১২
মহান আল্লাহর নির্দেশে অগুন হযরত ইব্রাহীমের কোন ক্ষতি র্কর্ল ন। ..... ৩う৩
গিরগিট হত্যা সম্পর্কীয় হাদীস ..... ৩)8
অগ্নিকুণ্ড হইতে মুক্তির পর হযরত ইব্রাহীম (আ) ইরাক ইইতে র্সিারয়া হহজরত করিলেন ..... ojs

## ［ढৌদ্দ］

সিরিয়ার ফ্यীলত ..... ৩ゝ山হযরত ইব্রাহীম（আ）পুত্র হিসাবে হযরত ইসহাককে এবং পৌৗ্র হিসাবে
ইয়াকূবকে পাইলেন ..... ৩ゝ
হयরত बृত（आ） ..... ৩ゝ9
হযরত নূহ（অা）ও ঢাঁর সশ্প্রদায় প্রসক্গে ..... ज）b
হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান（অা） ..... ৩২০
হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান（আ）－এর বিচার ফয়সসালা সশ্পর্কিত কাiিনী ..... ৩২১
বিচারকদ্দর প্রতি নির্দেশ ..... ৩২8
হযরত দাউদ（অা）－এর তাসবীহ̧，তাহনীল ও যাবূর পাঠ ..... ৩২৫
হযরত আবূ মূসা আশ‘অারী（রা）－এর সুমধ্যুর কণণ্ধে কুরজান তিনাওয়াত ..... ৩২৫
হयরত দাউদ（আা）－এর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও বর্ম তৈর़ী ..... ৩২৬
আাল্লাহর নবী বাদশাহ সুলায়মান（অা）－এর প্রতি আল্মাহর অনুভহ ও তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ..... ৩২৬
হযরত আইউব（আ）－এর কঠিনতর পরীীক্শ ※রু ..... ৩২৮
হযরত অইউব（অা）－এর পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হইল ..... ৩২৯
অবশেণে তিনি মুক্তি পাইলেন ..... ৩৩৮
হযরত যুন－কিফ্ন（আ）প্রসস্গ ..... 〇V®
হযরত ইউনুস（আ））র্রস্গে ..... v80
কঠিনতম বিপদকাनীন দু＇আ ..... ৩8२
বে দু＇অাটি আল্মাহ ত＇‘ানা কবুল করেন ..... 08 \＆
হযরত यাকারিয়া（আ）－এর দু＇আ এবং হযরুত ইয়াহৃইয়াকে পুর্র হিসানে লাভ ..... ৩8৬
আশায় ও ভর্যে আল্লাহর নিকট দু＇আ করিতে হইবে ..... 98b
বিবি মারইয়ামের পবিত্রত প্রসজ্গে ..... 08 b
হयরত ঈসা（অা）বিপ্ববাসীর জন্য আল্লাহর সর্বশক্ত্ময়ততার নিদর্শন ..... 08৯
নবীগণণর দীন এক，xদীয়াত আলাদা ..... ט8৯
মহান আল্লাহ কারো নেক－আমল নষ্ঠ কর্রিবেন না ..... ৩৫）
ইয়াজূজ ও মাজূজ থ্রসস্গ ..... ৩৫マ
ইয়াজূজ ও মাজূজ সপ্পর্কিত প্রথস হাদীস ..... ৩৫৩
ইয়াজূজ ও মাজূজ সশ্পর্কিত দ্বিতীয় হাদীস ..... ৩৫8
ইয়াজ্জ ও মাজূজ সশ্পর্কিত তৃতীয় হাদীস ..... へ৫し
ইয়াজূজ ও মাজূজ সম্পর্কিত চতুর্থ হাদীস ..... ৩৫山
হযরত ঈসা (আ)-এর আসমান হইতে যমীনে অবতরণ ..... veb
মক্কার মুশরিক ও তাহাদের প্রতীমা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে ..... ৩৬০
সৎকর্মশীলদের সৌভাগ্য ..... ৩৬১
 ..... ৩৬২
কিয়ামত দিবসের ঘটনা ..... ৩৬१
 ব্যাখ্যা ..... ৩৬৮
সৎবান্দাগণণর পার্থিব ও পারলৌকিক সৌভাপ্য ..... ৩৭ゝ
इयরত झूशाম্মদ (সা) প্রসজ্পে ..... ৩৭৩
মুশিরকদের প্রতি আল্মাহ তাআলাক্কে একমাত্র উপাস্য হিসাবে যানিয়া নেওয়ার আহবান ..... ง৭৭হক ও বাত্লেলের মুকাবিলার সময় আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম-এরҒু‘আ
ง१৮
যুদ্ধগমনকালে নবী করীম (সা)-এর দু'আ ..... ৩৭৯
সূরা হজ্জ
(পার্রা-১৭)
কিয়ামত দিবসের বিউীযিকাময় অবস্থার বর্ণনা ..... ৩৮২
কিয়ামত পূর্ব শিঙ্গ ফুৎকার ..... ৩৮২
সূরায় বর্ণিত ভূমিক্প্প সম্পর্কে মুফাসৃসিরগণের অভিমত ..... जb2
ब्रथम হাদী> ..... ৩৮৬
উম্মতে মুহাম্মদীর কত অংশ জান্নাতী হইবে ..... ৩৮৬
দ্বিতীয় হাদীস ..... งb-9
তৃতীয় হাদীস ..... งb-9
চতুর্থ হাদীস ..... ৩b-
পঞ্চম হাদীস ..... ৩৮৯
ষষ্ঠ হাদীস ..... Vb-
সপ্তম হাদীস ..... ৩৮৯
কিয়ামত দিবসের কঠিনত্ম ..... ৩৯০
মহান আল্লাহ সপ্পর্কে জাহিন ও মুর্খদ̆র অবস্থা ..... ৩৯২
কিয়ামত ও পুনরুথ্খানের দনীল－প্রমাণजবস্থা ..... ৩৯৩
মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ ..... ৩৯৩
মানুষ্বের বয়েের ক্রমধারা শি৫ থেকে বৃদ্ধাবস্থা ..... ৩৯৬
পুনরুথ্থানের দनীল প্রমাণ ..... 800
কাফিরদের নেতা ও সর্দারদের অবস্থা ..... 80」
ইসলাম্রের প্রতি শজ্রুতা পোষণকারীঢদের পরিণতি ..... 800
ইসলামের সতততার বিষর্যে সন্দিহান ব্যক্তিদের পর্রিণাম ..... 80৫
মু’মিন ও সৎকর্মপরায়ণদের সৌভাগ্য ..... 809
＂আল্লাহ ত＇আলা হযরত মুহাম্মদ（সা）－কে দুনিয়া ও আখিরাতে কন্যা｜ণ দিবেেন না বলে＂কাফির ও মুশরিকদ্দর অমূলক ধারণার জবাব ..... 809
 ..... 80৯
চন্দ্র－সূর্य，গ্রহ－নক্ষ্র，পাহাড়－পর্বত，বৃক্ষ－লত，জীবজন্ডু সবই আা্লাহকক সিজ়দা করে ..... 8১0
মহান আল্লাহ ভিন্ন অনা কাউকে সিজ্ডা করা হারাম ..... 8১১
মহন আল্লাহ যাকে নাঞ্ছিত করেন তাহার কোন সম্মান প্রাননকারী নাই ..... 8১২
সূরা হাজ্জকে দুইটি সিজদা দ্বারা মর্যাদাপৃর্ণ করা হইয়াছ্ ..... 8১৩
 ..... 
জাহন্নামীদ্দর বিতিন্ন রকম শাস্তি ..... 8১山
শা｜্তি হইতে বাঁচার জ়ন্য জাহান্নামীদের নিফল নেট্টা ..... $8 ゝ 9$
জন্নাতীগণণর বিভিন্ন রকম নিয়ামত প্রাল্তি ..... 8）b
রেশমী পোশাক দুনিয়ার জন্য নহে তা হইবে বেহেশতী পোশাক ..... 8১৯8२०
মসজিদুন হারাম্ম প্রবেশ，হজ্জ ও উমরা পালনে বাধা প্রদান প্রসকে ..... 8२১
মক্কায় স্থায়ীজবে বসবাসকারী ও আগন্তুকদদর প্রবেশাধিকার সगান ..... ৪২২
পবিত্র মক্যায় বাড়ীঘর নির্মাণ ও ভাড়া দেওয়া ..... 8২8
মशাन जাল্লাহর বাनी 8 o ..... 8२8

## ［সতের］

হযরত ইবৃরাহীম কর্তৃক কা‘বা গৃহ নির্মাণ ও পরবর্তী কার্যক্রম ..... 8২৮
পবিত্র কা‘বা যিয়ারতে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত আছে ..... 8৩২
যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের ফयীলত ..... 8৩২
আরাফার দিনে রোযা রাথার ফযীলত ..... 8৩৩
 ..... 8 〇8
কুরবানীর গোশ্তের হুকুম ..... 8৩8
কা‘বা ঘর তাওয়াফ করা ..... 8৩৬
হাতীমে কা＇বা তাওরাফের মধ্যে শামিন রাখা ও না রাখা ..... 8৩৭
বায়তুল্লাহকে ‘আতীক’ কেন বলা হয় ..... 8৩৭
কোন কোন পশ্ত খাওয়া যাইবে ..... 8৩৯
মিথ্যা কথা বলা কবীরা গুনাহ ..... 8৩৯
আল্লাহর সাথে শিরক করার ভয়াবহ পরিণত ..... 88」
 ..... 88々
কেমন পশ কুরবানী করিবেন ..... 88৩
কুরবানীর পশ্ত দ্বারা উপকৃত হওয়া ..... 88『
 ..... 88山
কুরবানী কি？ ..... 889 ..... 889
 ..... 889
বায়তুল্লায় আল্লাহর দরবারে কুরবানীর＂শশ ও হাদিয়া প্রেরণ ..... 88৯
কুরবানীর নিয়ম ও ফयীলত ..... 8৫০
কুরবানীর পশ্ যনেহ করিবার পর শান্ত হইলে চামড়া খুলিতে হইরে ..... 8৫৩
কুরবানীর গোশ্ত নিজে খাইবে এবং আা্মীয় ও ফকীরকে দিবে ..... $8<8$
ঈদ ও কুরবানীর মাসয়ালা ..... 8৫く
কুরবানীর মর্মবাণী ..... 8৫৮
কুরবানীর পশ্র চামড়ার হুকুম ..... 8৫৯
কুরবানী বিষয়ক মাসয়ালা ..... 8৫৯
ইসলামের শর্রুদের চক্রান্ত মহান আল্নাহই মুকাবিলা করেন ..... 8৬১
জিহাদের সর্বপ্রথম নির্দেশ ..... 8৬৩
মহান আল্মাহ শক্রুর উপর মুসলমানকে সাহায্য করেন ..... 8৬৫
অল্লাহ এক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে অন্য সম্প্রদায়ের দুক্ষৃতি প্রতিহত করেন ..... 8৬9

আল্নাহ তা‘আলা অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাঁহার দীন্নর সাহায্য

| করে |  |
| :--- | :--- |
| गুসলিম শাসক ও শাসিতের দায়িত্q ও কর্তব্য | $8 ৬ b$ |
| $8 ৬ ৯ ~$ |  |

নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কোন নতুন কিছু নহহ
893
আল্লাহদ্রোহী ও নবীদ্রোইীদের ভয়াবহ পরিণতি 8৭२
জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশ 8৭৩
आन्नाइদ্রোহিতা ছাড়িয়া ঈমান এবং নবীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিনার
आহবান
কাফিরদ্দের কর্তৃক শাস্তি তৃরান্মিত করার আহবান 89৫
দরিদ্র যুসলমানগণ ধনীদের পূর্বে বেহেশতে যাইবেন 8৭৬
দুনিয়ার একদিন আখিরাতের এক্হাজ্জার বৎসরের সমান 89৭
নবীজী (সা) হইল্লে ভীতি প্রদর্শনকারী আর শাস্তি আনয়নকারী হইলেন আল্মাহ্
তা‘লা 8 १b

ননীজীর বিরোধীতকারীদের শাস্তি দিগুণ হইবে 8৭৯
‘গারানীক’ এর ঘটনা 8৮০
প্রত্যেক নবী-রাসূলের সাথে শয়তানের শক্রততা ছিল 8৮子
নবীগ,ণণর কথার সাথে শয়তান বাতিল কথা ঢুকাইয়া দিত ৪৮-
আল্মাহ্ তা‘আলা শয়তান্নের মিশ্রিত কথা দূরীভূত করিতেন 8 -8
পবিত্র কুরআন বাতিলের সংমিশ্রণ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত $8 ৮ ৫$
আকশ্মিকভাবে শাস্তি না আসা পর্যন্ত কাফিররা সন্দেহ পোষণ করিতে থাকরেব ৪৮৬
মহান আল্লাহর জন্য হিজরত, জিহাদও শাহাদাতের ফযীলত 8 b-b
রাত্র দিন ছোট-বড় হওয়া আল্লাহ্ তা আলার অসীম ক্ষ্ততর নিদশ্শন - 8৯২
মহান আল্মাহর বিশাল সায্রাজ্যের বে-নयীর ব্যবস্থাপনা 8 8৪
আসমানকে যমীনের উপর পড়িয়া যাওয়া ঠেকাইয়া রাখেন আল্gাহ্ ত|‘আল৷ 8৯৬
गানুষ্রে জীবন দান, মৃত্যু ঘটান ও পুনরুত্থান মহান আল্মাহর হাতে 8৯৭
মহান আল্লাহ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য পৃথক পৃথক ইবাদত পদ্ধাি নির্ধারণ
করিয়াছেন
আসমান ও যমী!नে সব কিছ্রর জ্ঞান আল্লাহর ৫০০
তাক্দীর লিখন 『০০
মুশরিকদের মূর্থতা ও নির্বুদ্ধিতা ৫০১
আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলগণের সত্যতার কথ্থা বলিলে কাফিরদের মুখমণ্ডলে
অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায় ..... ৫০২
মুশরিকদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার উদাহরণ ..... ৫O৩
নবী－রাসূল নির্বাচন আল্লাহর ইখ্খিত্যার ..... ৫०৫
নবী ও রাসূলগণের দায়িত্ব ..... ৫O৬
আল্লাহর প্ত，থ স্বীয় জান－মাল দিয়ে জিহাদ করা ..... ৫०१
 ..... ৪ob
 ..... ৫০৯
উম্মতে মুহাম্মদী（সা）－এর মর্যাদা ..... 『১O
সূরা মু’মিনূন
（পারা－১৭）
যে দশটি আয়াতের মর্মনুযায়ী অমল করিলে বেহেশ্ত লাভ করা যায়！ ..... ৫）8
‘আদন’ নামক বেহেশত সৃষ্টি ও تَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمْنُوْنْ ..... ৫১৫
ચু‘（خ）－এর মর্ম কি？ ..... 『ゝ9
মু’মিনের বৈশিষ্ট্য অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বিরত থাকা ..... 『১b
লজ্জাস্থানের সঠিক হিফাযত করিবে ..... 『১৯
সমমৈথুন ও হস্তমমথুন হারাম ..... ৫२०
সময়মত সালাত আদায় করাও সালাতে যত্ববান হওয়ার মধ্যে শা｜সিল ..... 『২১
জান্নাতুল ফেরদৌস সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত ..... ৫२२
মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গ ..... ৫২8
মানব শরীরের মে অংশ কখনো পঁচিবে না ..... ৫২৬
মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ ..... ৫২৬
মৃত্যুর পর পুনরুত্থান প্রসঙ্গ ..... ৫२१
সাত আসমান সৃষ্টি প্রসন্গ ..... 『৩○
মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের মধ্যে＂প্রয়োজন মুতাবিক বৃষ্টি বর্যণ।ও＂ ..... ৫৩২
মহান আল্লাহ না চাহিলে কেহ বৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারিত না ..... ৫৩৩
বৃষ্টি বর্ষণের ফলাফল ..... ৫৩৩
যায়তূন－এর উপকারিতা ..... ৫8৩

## ［বিশ］

চতুষ্পদ জীবজন্তুর উপকারিতা ..... Que
হযরত নূহ（আ）ও তাঁহার সম্প্রদায় ..... ৫৩৬
হযরত নূহ（আ）－এর দু‘আ ..... 『Ob
মহান আল্মাহর নির্দ্রেশে হযরত নূহ（আ）নৌকা তৈরী করিলেন ..... ৫৩৯
পূর্ববর্তী নবীগণের কাওমও পুনরুण্খান ও হিসাব－নিকাশ অস্বীকার্রে কারাণা শাস্তি পাইয়াছিল ও খ্রংস হইয়াছিল ..... ৫8२
এক সশ্প্রদায় ধ্পংেের পর আন্মাহ ত＇অানা আরেকটি সশ্প্রদায় সৃট্টি করেন ..... ©88
হযরত মূসা（অ）ও তাঁহার সশ্প্রদায় ..... ©84
হযরত ঈসা（আা）ও তাঁহার আপ্মা মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর কৃদরতের একটি বিরাট নিদর্শন ..... ৫89
নবী－রাসূলগণণর প্রতি আল্নাহ ত＇আলার কয়েকটি নির্দ্রেশ ..... ৫৫०নবী－রাসূলগণণে প্রতি নির্দ্রেশিত বিষয়াবনীও মু’মিনগণণর জন্য অবশা পালনীয়কर्ण्यब（ब）
পূর্ববর্তী উম্মাতগণ দীনকে পৃথক করিয়া নিজেরো বিভক্ত হইয়া গোমরাহ হইয়াছছ ..... ৫৫२
পার্থিব ধন－সশ্পদ ও সন্তান－স্ততি মর্যদদার চাবি－কাঠি নয় এবং আল্মাহর প্রিয় ভাজন হওয়ার দনীল নয় ..... ৫৫8
পার্থিব ধন－সম্পদ ও সত্তান－সন্ততি পরীক্সা মাত্র ..... © 88
আা্ধাহর প্রিয় বান্দাদদর কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ..... ৫৫৬
প্রতিটি মনুষের কর্মরর রেকর্ড সঠিকভাবে রাখা হইতেছে সুতরাং তাহার প্রতিমহান আল্লাহ কোন যুনুম করিবেন না৫৫৯
ভোগ－বিলাসী ও মিথ্যাবদীদদর পরিণণতি ..... ৫৬о
 ..... 『৬）পবিত্র কুরআন না বুবা এবং উহা হইতে বিমুথ মুশরির্কদগক্ক আ｜্ধাহ
ত＇‘আলার ধगক ..... ৫৬৩
রাসূনুল্মাহ（সা）－এর সত্যবদিত ও আমানদারী কাফির্রাও স্বীকার কর্করি ..... 『৬
প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযা！়ী শরীীয়াতের বিধান রচচিত হয় নাই ..... ৫৬৫
নবী－রাসূনগণ মানু৷্রে কাছে কোন পারিশ্রমিক চাহেন নাই ..... ৫৬し
 ..... 『৬9
কিয়ামত দিবলল খিয়ানততকারীর ভয়বহ পরিণতি ..... Q৬b
পরকালে যাহার বিশ্ধাস নাই সেই ব্যক্তি সরলল পথ বিচ্যুত ..... ৫৬৯

## ［जबুশ］

কাফিররা আল্লাহ শাস্তিতে পতিত হইয়াও বিনত হয় নাই ..... ৫१）
পুনরুত্থান বিষয়ের যুক্তি প্রমাণ ..... ৫৭৩
মহান আল্লাহর একত্নবাদের প্রমাণ ..... 『৭৬
মহান আল্লাহর আরশকক কেন＇আরশ’ বলা হয় ..... ৫१9
মহান আল্মাহর পরিবর্তে কাফির ও মুশরিকরা যাহাদের ডাকক ঐ সব্বর
অসারতা ..... 『१b
মহান আল্লাহ একজন হওয়ার প্রমাণ ..... ©bo
আল্মাহ তা‘আলা নবী（সা）－কে বিপদকালের দু‘আ নির্দেশ দিলেন ..... ৫৮২
দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে ভাল ব্যবহার করিতে হইবে ..... ৫৮৩
বিতাড়িত শয়তান হইতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতিত হইরে ..... ©b8
মহান আল্লাহর নিকট কাফিরদের ফরীয়াদ ..... ৫bく
কিন্তু কাফিরদের এই ফরিয়াদ কখনো কবুল করা হইবে না ..... ৫৮৬
পরকালীন জীবনে কাফিরদের পরিণতি ও আর্তচিৎকার ..... 『৮৭
কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার চিত্র ..... ৫৯০
কিয়ামতের দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বষ্ধুত্ত কাজে আসিবে কি？ ..... ৫৯১
নেকীর পাল্লা ভারী হইলেই মুক্তি ..... ৫৯২
দোযখে কাফিরদের শোচনীয় অবস্থা ..... ৫৯৩
কুফর ও নানাহ প্রকার তুনাহের কারণে দোযখবাসীদেরকে মহান আল্লাহর ধমক ..... ৫৯8
দোযখবাসীরা দোযখ ইইতে বাহির হইবার জন্য আল্লাহর নিকট কাকুতী সিনতি করিবে ..... ৫৯৫
দোযখবাসীদের ককুতি মিনতি কবুল করা হইবে না ..... ৫৯৬
দোयখবাসীদের এই শাস্তির কারণ মু’মিনদের প্রতি হাসি－তামাশা ..... ৫৯b
কাফিররা পার্থিব জীবনে সঠিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করিলে সফলাকাম হইত ..... ৫৯৯
দুনিয়াতে মানুষের আবস্থান কত দিনের？ ..... ৫৯৯
হযরত উমর ইবন আবদুল আজিজ（র）－এর মর্মস্পশ্শী একটি ভাযণ ..... பos

 ..... ৬০২
আল্লাহর সহিত অন্য যাবূদকে উপাসনা করার পরিণতি ..... ৬০৩একটি অনন্য দু＂আ৬०8

## जাফসীরর ইব্ন কাছীর

## সপ্তম খণ্ড

## তাফসীরে সূরা মারইয়াম

[পবিত্র মক্কায় जবতীর্ণ]
মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র) হयরত উম্মে সালামাহ (রা) হইতে এবং ইমাম আহৃমাদ ইববন হাম্বল (র) হযরত ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে রর্ণনা করেন বে, มক্কা হইঢে হাবৃসায় হিজর্রত কর্নিবার পর হযরতত জা‘ফর ইবৃন অবূ তালিব (রা) হাবসা সম্রাট নাজ্জাসীর সম্থুখে এই সূরা পাঠ কর্রিয়াছিলেন।
بِسْمَ اللَه الرَّحْمِنِ الرَّحِّمْ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে


অনুবাদ ঃ (১) কাফ-হা-য়া-আয়ন-ছোয়াদ; (২) ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ ঢাঁহার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। (৩) যখন সে তাহারं প্রতিপালককে আহবান করিয়াছিল নিভৃতে (8) সে বলিয়াছিন, আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক ত্রোজ্জ্বন হইয়াছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহবান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই। (৫) আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দিগের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইঢে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী (৬) যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে ইয়া‘কৃবের বংশের এবং ছে আমার থ্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন।

তাফসীর ঃ गুকাত্তাআত হরফসমূহ সম্পর্কে পূার্বেই সূরা নাকারায় বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী :

ইহা হইল তোমার প্রতিপালকের যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি অনুপ্গাহর আলোচনা। ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামুর (র) এই ক্ষিত্রে
 যাকারিয়া (আ) বনী ইসরাঈলী নবীগণের মধ্য একজন প্রসিদ্ধ নবী ছিলেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত তিনি বাড়ই পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহার गাব্যतে জীবিকা উপার্জন করিতেন।

মহান আল্লাহর বাণী :
 ডাকিয়াছিলেন। কোন কোন মুফাস্সিরির বলেন, হযরত যাকারিয়া (অ) সন্তানননর জন্য চুপেমুপে এই কারণণ দু‘আ করিয়াছিলেন যেন, লোকে তঁাহার বৃদ্ধাবস্থার আকাঙ্থাকক

অবাঞ্ছিত্ত মনে না করেন। কেহ কেহ বলেন, ব্যেেুু চুপেমুপে দু'আ করা। জাল্gাহ্র নিকট অধিকতর পসন্দনীয় এই কারণে তিনি মूপপমুপে দু'আ কর্রিয়াছিলেন।
 जन्তরকে জানেন এবং নীরব শদ্দকে তিনি শ্বণণ করেন। পূর্বনর্তী কোন কোন আলিম বলেন, যখন হযরত যাকারিয়া (অা)-এর সকন সাহাবা নিদ্রা गাইতেন, তখन তিনি জাগ্গত হইয়া ঘূপোূপপ অল্ধাহৃকে ডাকিতেন ও তাঁহার দরবারে দু‘অা করিয়ততন। তখন
 হাবির।

মহান আল্লাহর বাণী :





الفضـا واشتـعل,المبيض فى مسوده * مثل إشتــال النـار فنى جمبر
 উজ্জ্ণ হইয়াছে।

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর বক্তব্যের উদ্mশ্য হইন, শীীীরের বার্ধকা ও দুর্বলত বর্ণনা করা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বে দুর্বনতা তাঁহাকে বেষ্ন কর্রয়। টেললয়াছে তাহা প্রকাশ করা।

মহান আল্লাহর বাণী :
 কখনও ব্বঞ্চিত ইইই নাই । অরর আপনার নিকট প্রার্থনা করিবার পর কথনও আমাকক শূণ্য হत্ঠে ফির্রাইয়া দেন নাই।

মহান আল্লাহর বাণী :


 ᄂ সাকিনস্র পড়িতে হইবে। বিভিন্ন কবিদের কবিতায় সাকিনসহ পড়া হইয়াছে।
 ইইয়াছে। আবূ সালিহ (র) বলেন, ‘কানালাহ’ বুঝান হইয়াছে। অगীরুল্ল মু’মিনীন
 فـاء बে তাশদীদসহ পড়িতেন, অর্থাৎ আমার गৃত্যুর পর আমার অাপ্মীয়-স্বজন কস ইইয়া যাইরে।

প্রথম কিরাআআত অনুসারে অর্থ হইবে, যেহেতু আমার কোন সষ্তন নাই অ্রতএব আমার ভয় ইইতেছে বে, আমর আা্ীীয়-বজজন হয়ত দুরুচার হইয়া পাড়িরে। এই কারণণ एयরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহ্ ত'আলার নিকট এমন সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিলেন, ব্যে তাহার নবুওয়াতের উত্তাধিকারকে আজ্জাম দিতে পারে। এই আশাংकা তিনি কখনও করেন নাই বে, তাহার ধন-সস্পদ সং্রক্ষণের জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারী সন্তানের
 সন্তানের প্রার্থনা করা, ইহা হইতে একজন নবীর মর্যাদা অনেক উর্প্র।

দ্বিতীয়ত, তিনি কোন বিশেষ সস্পদশালী ছিলেন না। তিনি তো একজন মামুনী বাড়ইয়ের কাজ কর্রিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। বিশেষত আা্বিয়া ককরাম জালাইহিমুস সাनाম সশ্পদ সঞ্ক্য় হইতে সবচাইতে বেশীী দূর সরিয়া থাকিততন। অতএব হযরত यাকারিয়া (আ)-এর বেলায় এই চিত্তাও করা যায় না বে, তিনি ধন-সশ্পদ সং্রকণণের জন্য ওয়ারিস সন্তান প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তৃতীয়ত, বুथারী ও মুসলিম শরীखে একাধিকসূত্রে বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে : 户̀
 ছাড়িয়া যাইব উহা সাদাকা হিসাবে বিবেচিত হইবে। তিরगিযী শর্রীয়্ বিயদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, जামরা আম্বিয়াঁ্য় কিরাম আলাইহিমুস সালাম কাহাকেও কোন যালের ওয়ারিস

 কোন মালের মিরাস নহহ। এই কারণণই হযরত যাকারিয়া (অা) আয়াতের পরবর্তী

 নবুওয়াতের মীরাসের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (অ) হযরত দাঊদ (অা)-এর নবুওয়াতের ওয়ার্রিস হইয়াছেন। কারণ, ‘ধন-সশ্পদের ওয়ারিস হইয়াছেন’

যদি এই কথা বুঝান উদ্দেশ্য হইত, তবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর অন্যান্য ভাইদিগকে বাদ দিয়া কেবল তাঁহার কথাই উল্লেখ করা হইত না। এবং ইহাতে তেगন কোন ফায়দাও নাই। কারণ, সকল শরী'আতে ইহা স্বীকৃত .ে, পুত্র পিতার মালের উত্তরাধিকারী হয়। অতএব এখানে যদি বিশেষ উত্তরাধিকার স্বত্, বুবান উল্দেশ্য না হইত তবে পবিত্র কুরআনে এই খবর দেওয়া হইত না।

উল্মিখিত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আাল্লচা আয়াতে যে উত্তরাধিকারের কথা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা নবুওয়াতের উত্তরাধিকার বুনান হইয়াছছ। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত :


আমরা আম্বিয়ায়় কিরামের দল কাহাকেও উত্তরাধিকারী র্गর় না; যাহা কিছু আমরা
 এর ব্যাখ্যা পসংগে বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর উত্তরাধিকার ছিল, তাঁহার ইল্ম এবং তিনি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর ছিলেন ।
 এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁহার পূর্ণ পুরगয়াদর ন্যায় নবী ছিলেন। আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... ... হাসান (র) ইইতে বর্ণনা কৰরন শে, তিনি
 বলেন, ইহার অর্থ হইল, যে আমার ও ইয়াকূব (আ)-এর বংশধরূর নবুওয়াতের ওয়ারিস হইইব। गালিক (র), যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতত অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছে। জাবির ইব্ন নূহ্গ ও ইয়াयীদ ইব্ন হারন (র) উডয়ই ... ... ... তাবূ সালিহ
 আমার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবে এবং ইয়াকূব (আ)-এর বংশ্শর উত্তরাধিকারী হই.ে নবুওয়াততর। ইব্ন জরীর (র) ভাঁার তাফসীরর এই ত৷ফসীরনকই গ্গহণ করিয়াছেন।

আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... ... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করূন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা হযরু যাকারিয়া (অ)-এর প্রাত রহगত বর্ষণ করুন, মালের উত্তরাধিকারী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবার এত কি প্রত্য়াজন ছিল? মহান আল্লাহ্ হযরত লূত (আ)-এর প্রতিও রহমত বর্ষণ করুন, তিণি কোন শাক্তিশালী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিনার আকাঙক্ষা করিয়াছিলেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ... ... ... হাসান (র) হই়তে বর্ণিত শে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ চা‘আলা আমার ভাই যাকারিয়া (আ)-এর
 - বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার সম্পর্কর এত চিন্তার কি প্রয়োজন ছিল?

ঊপরোক্ত রিওয়ায়েত কয়টি যাহা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে চিন্তিত হইয়া সন্তানের জন্য প্রার্থনা করা প্রকাশ করে ; উহার সব কয়টিই সুরসাল রিওয়ায়েত। বিশ্জে্ধ রিওয়ায়েতের মুকাবিলায় উহা অ্রহণয়াথ্য নাহহ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ
 এবং অন্যান্য মানুযের নিকটও যেন প্রিয় হয়। ঢাঁহার ধর্মপরায়ণত।, আচার ব্যবহার ও ননनতিক চরিত্র যেন সকলেলের জন্য মুপ্ধকর হয়।


অनুবাদ ঃ (৭) তিনি বলিলেন, হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, ঢাহার নাম হইবে ইয়াহইয়া; এই নানে পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই।

ঢাফসীর ঃ হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহ্র নিকট যেই প্রার্থন৷ করিয়ছিলেন উহার জবাবে আল্লাহ্ তা'অলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

হে যাকারিয়া! তোমাক্ক একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান কর্রির্তছি যাহার নাম ইয়াহ্ইয়া। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইইয়াছে :




সেখানে যাকান্রিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট দু‘আ কর্রিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার নিকট হইতে একটি উত্তম সন্তান দান করুন। অপনি তো অবশাই দু‘আ্রা শ্রবণকারী। অতঃপর ফিরিশ্তাণণ তাহাকক কাসরায় সানাতরত অবস্থায় এই বলিয়া আহ্রান করিলেন, আল্লাহ् আপনাকে ইয়াহ্ইয়া-এর সুসংবাদ দান করিত্ছেন। যিনি আল্নাহ্র বাণীকে সত্যায়িত করির্রে, যিনি সরদদার, পূত্পাবত্র নবী এবং সৃলোকদের অতর্ভুক্ত হইরেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৮-৩৯)

মহান অল্gাহর ব|ণী :
لَمْ نَجْعْلْ لَكَ مِنْ تَبَلْ سِمِيًّ

কাতাদাহ্, ইব্ন জূরাইজ ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, অয়াততে অর্থ হইল, হযরত ইয়াহ্ইয়া (অা)-এর পূর্বে এই নামে কাহাকেও নামকরণ করা হয! নাই। ইব̣ন खরীর (র) এই অর্থ অহণ করিয়াছেন। ইরশাদ ইইয়াছে :


তাঁহার ইবাদত করুন এবং তাঁহার ইবাদতের জন্য ไ.ধর্যধারণ কর্ন্ন, তাঁহার সাদৃশ্য

 হইঢ়ত বর্ণনা করেন, কোন বক্যা নারী ইহার পৃর্বে হযরত ইয়াহ্ইয়ার ग্যায় কোন সন্তান জনা দেন নাই। আয়াত দ্বারা প্রযাণিত হযরত যাকারিয়া (আ) পৃর্বে কোন সওান জনা
 হযরত সারা (আ.)-এর घটনা ইহার বিপরীত ছিন, তাঁহরা কেহ বক্যা। ছিলেন ন।। বর? তাঁহারা উভয়-ই বৃদ্দ ও বৃদ্ধা ছিলেন এবং অত্যধিক বার্ধক্যের কারূcl চঁাহারা সন্তানের সুসং্বাদ পাইয়া বিশ্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে :


তোসরা আমাক্ক আমার বার্ধক্য সত্ত্বেও সন্তান হইবার गুসংবাদ দান করিতেছ? তোসরা কি ভাবে আমাকে ইহার সুসংবাদ দিত্ছ?" (সূরা হিজর ঃ ৫৪) অথচ, ইহার তের বৎসর পূর্বে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-কে জন্য দান কররন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর স্ত্রী বলিালেন :


হায়! আমি একজন বৃদ্ধা এবং এই বে আমার স্বামীও বৃদ্দ, এই অবস্থায়ও কি অমার সন্তান হইবে ? ইহা তো বড়ই বিশ্ময়কর ব্যাপার! ফিরিশ্তারা র্বলয়াছিলেন, হে ইব্রাহীম এর পরিবার! আপনি আল্লাহ্র কাজ্জ বিম্ময় প্রকাশ করিততত্ছেন? আপনাদের প্রতি তো আল্লাহৃর অনু্রহ ও বরকত রহিয়াহে। তিনি তত্ত প্রশাংসিত ও অতি মহান। (সুরা হূদ : ৭২-৭৩)
 ~


অনুবাদ : (b) লে বলিল, ছে আমার পতিপালক! কেমন কর্রিয়া জামার পুত্র হইবে যथन আমার স্রী বন্ধ্যা ও আiি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত। (৯) তিनि বলিতেন, এইর্ূপই হইবে। ঢোমার «্রিপালক বनিতেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য; जমি ঢো পৃর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি, যथন ঢুমি কিছুই ছিলে না।

তাফ্সীর ঃ যখ্ আল্লাহ্ ত‘‘অালা হযরত যাকারিয়া (অা)-এর প্রার্থনা কবূল
 করিলেন, এবং অল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ভে, তাহার ত্ত্রী এর্ৰাদ্কে বক্দ্যা কখনও তিনি সন্তান জন্ম দেন নাই, উপরত এখন তিনি বৃদ্ধা, অপর দিক্কে দ্খাদ তিনিও বার্ধক্যের
 পড়িয়াছে। শ্ত্রী মিলান্রে পতি তাহার কোন আাকর্ষণই নাই। এই পর্রিস্ছিতিতে তাঁার সন্তান হইরে কি উপাল্য ?

লাকড়ী যখন খক হইয়া যায় তখন আরবররা বনিয়া থাকেে এর जনুর্মপত্তবে বলেন,



হইতে বর্ণনা করিয়াছছন, তিনি বলেন, আমি রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর সকল সুন্াততকে জানি, কিब্ूু এই বিষয়টি আমি জানি না বে, তিনি এই সূরা যুহর ও আगর সাनाত পড়িতেন
 কি তিনি এর স্থলে ع পড়িতেন? ইমাম আহ্যাদ (র) ऊরাইহ্ ইব্ন নু'মান (র) হইতে এবং ইমাম আর্বূ দাউদ (র) যিয়াদ ইবনন আইয়ুব (র) হইইঢত বর্ণনা করেন, এবং
 হয়ত যাকারিয়া (অা)-কে তাহার বিম্ময়ের প্রেকিতে বলিলেন, এই ভারেই সত্তান ভূমিষ্ট হইবে। 1 আপনার স্তীর মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়া আমার পক্ষে সহজ। অতঃপর জান্মাহ্ ত‘অালা আরো অধিক বিস্ময়াকর বিষয়ের উন্লেখ করিয়া ইর্যশাদ করেন :

তুমি ঘখন কিছুই ছিলেনা তখনও তো আমিই তোমাকে সৃধি র্করয়়াiি। অতএব তোমার সন্তানও সৃষ্টি করিতে পারি। ইরশাদ হইয়াছ্ :

মানুম্যে উপর এমন একটি সময় কি আলে নাই যখন সে উল্নেখল়ে|ণ্য কিছুই ছিলো না। (সূরা দাহর ঃ ১)



অनুবাদ : (১০). यাকার্যিয়া বলিन, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বনিলেন, তোমার নিদর্শন এই বে, ঢুমি সুহৃ থাকা সত্ত্রেও কাহারও সহিত তিনদিন বাক্যালাপ করিবে না। (১১) অতঃপর সে ক্ষ হইঢে বাহির হইয়া তাহার সশ্পদাঁ্য়র নিকট আসিল ও ইক্চিতে তাহাদিগকে সকাল-সক্ষ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা পোষণা করিতে বলিল।
ইব্ন কাছ্ঘীর—৫ (৭ম)

তাফসীর : অাল্নাহ ত'অালা হযরত যাকারিয়া (আ) সশ্পর্কে ইরশশাদ করেন বে,
 আমার প্রতিপালক! আপনি আমার নিকট যেই ওয়াদা করিয়াছছন উহ মখন বাস্তবায়িত হইবেই উহার একটি আনামত আমাকে বনিয়া দিন, বেন উহা দেখিয়া আপনার ওয়াদার প্রতি আমার অন্তরের সান্তৃনা লাভ করিতে পারি। যেমন হযরত ইব্রাহীম (অ) বলিয়াছিনেন :


ছে আমার প্রতিপালক! আপনি কি ভবে মৃতকে জীবিত করেন্ অনুথহহৃূর্বক আাাকে একটু দেখাইয়া দিন। আল্লাহ্ বনিলেন ঃ হে ইব্রাহীম! তুমি কি উशা বিশ্ধাস কর না? তিনি বলিলেন ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্ুু আমার অন্তরে সাত্ত্বনা লাড়র জনাই আমার এই প্রার্থনা (সূরা বাকারা ঃ ২৬০)। তিনি বলিলেন ঃ (হে যাকারিয়!!) ,োযার আালামত হইল :

ভুমি নিরোগ অবস্থায় মানুষ্বে সহিত তিনরাত পর্যন্ত কথা বনিততত পার্রিরে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, ওহ্ব, সুদ্দী, কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, কোন রোপ-ব্যধি ছাড়াই তাহার জিহ্বা বদ্ধ হইরে এবং তিনি কথা বলিতু পারিবেন না। ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, হযরত যাকার্রিয়। (অ) পড়িত় ও তাসবীহ্ পাঠ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার কাওমের সহিত কেবল ইশারা করিতে भारিততন।

आওखী (র) হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে
 অধিকাংশ উলামায়ে কিন্রামের মতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কর্ত্ক না夭্তত প্রথম गতটি অধিক বিফ্দ।। বেমন সূরা আলে-ইমরান এ ইরশাদ হইয়াহু :

হযরত যাকারিয়া (অ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপানক! আর্পান আगার জন্য একটি আলামত নির্ধারিত করিয়া দিন, আল্লাহ্ বলি/েনে ঃ তোমার আলামত হইল, তুমি ইশারা

ব্যতিত কোন মানুম্বের সাথে বলিতে পরিভেনা এবং তোমার প্রতিপালককে অনেক বেশী শ্মরণ করিবে এবং সকালে ও সদ্ষ্যায় ঢাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিবে। (সূরা আলে ইমরান : 8ゝ)

 তিনি তিন্দদিন যাবত পর্যন্ত ইশারা করা ব্যতিত কোন কথা বলিতে পার্রেন নাই। এই কারণে ইর্রশাদ ইইয়াছে :

ব্যেই কামরায় ঢাহাকে সন্তানের সুসংবাদ থ্রদান করা হইয়াছিল, লেই কামরা ইইত্ত বাহির হইয়া তাঁহার কাওমের নিকট আসিলেন প্রতি সৃক্ষইংগিত করিলেন, প্রবিত্রত ঘোষণা কর্রিতে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ্ মে নিয়ামত ঢাহাকে দান করিয়াছেন,
 अधिক পরিমাণ ঢাসবীহ্, পাঠ করিতে থাক।
 প্রতি ইংগিত করিলেন। ওহব ও কাতাদাহ (র) অনুক্রপ তাফসীর করিয়াছছন। মুজাহিদ (র)-এর অপর এক রিওয়ায়েতে ইহার তাফস্সীর এইর্রপ করিয়াঢছছন, হযয়ত যাকারিয়া (অ) णাঁহার काওম্মের জন্য যমীন্ন লিখিয়া দিতেন। সুদীও অনুর্রপ गত পোষণ করিয়াছেন।


অনুবাদ : (১২) হে ইয়াহইয়া! এই কিতাব দৃঢ़णতর্র সহিত গহণ কর। आামি তাহাকে শৈশবেই দান কর্রিয়াছিলাম জ্ঞান। (১৩) এবং আমার নিকট হইতে হুদয়ের

কোমনতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুতাকী। (১৪) পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিন না উদ্ধত, অবাধ্য। (১৫) ঢাহার প্রতি শাা্তি, বে দিন সে জন্মলাভ করে ও যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে এবং বে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুথিত হইবে।
 শ্র সন্তান্র সুসংবাদ দেওয়া ইইয়াছিন লেই সন্তান জনাপ্যা করিল এনং 亻িনি হইলেন

 जানাম ও ইয়াহূদী আनिমগণ এই অ্রন্থের আহ্কাম সযূহের প্রতি আगন করিবার জন্য जন্যান্য লোকদিগকক নির্দেশ দিত্ন। হযরত ইয়াহ্ইয়া (অ) তথন ছোট শিশ্ ছিলেন,
 একদিক্ক তিনি হযরু যাকার্যিয়া (আ)-কে তাহার এই বৃদ্ধ বয়াস তাহার বক্ক্যা শ্তীর गাধ্যলে সন্তান দান করিল্লেন, অপর দিকে তাঁহার এই শি৫ সন্তানকে জাসসানী কিতাবের

 ¡হসাহ সহকারে উহার শিক্ষ লাভ কর।

गহান আল্লাহর বাণী :
 ও ভভ কাহ্রের প্রতি দৃঢ়ত এবং উহার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা দান কর্রয়াছাছাম।

আবদুন্নাহ্ ইনৃন মুবারক (র) বালন, মা’गার (র) বলিয়াছছ্ন, একবার হযরত ইয়াহইইয়া (অ)-কে তাঁহার সমবয়>্ক বাनকরা বলিল, চল আমরা ৎখলত্ত যাই। তখन তিনি বলিলেন : "‘েলা করবার জন্য আমাদিগকে সৃৃি করা হয় নাই।" তাঁার এই





 ন।। কাতাদাহ্ (র) ইহার সহিত আরো বলিয়াছ্ছে, আল্লাহ্ তাহার ৫ই বিশেষ রহমত দ্যারা হয়ত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি অনুণ্গহ করিয়াছেন। ইর্কর্মাহ্ (র) বলেন,

的 হইতে ভালবাসা। ইব্ন যায়িদ (র) ও বলেন, الحنL অর্থাৎ ভালব|স।। অতা ইব্ন
 (আ)-এর প্রতি সম্মান করা। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আगর ইনৃন দীনার্ (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসग, "Lَ এُ এর অর্থ যে, কি উহা আমার জানা নাই।

ইব্ন জরীর (র) বললन, ইব্ন হামীদ (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইরাক
 আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি ইহার কোন ব্যাখ্যা দিতত পারিললন ग।
品
 অর্ধ হইল, ভালবাসা, মমতা করা ও আন্তরিকভাবে ঝ্ৰুকিয়া পড়া। বল। হইয়া থাক.ক, حنـت المـر آة علحى ز স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি আন্তরিকভাবে ঝুঁকিয়াएছ।

 ব্যবহৃত হয়। কবি বলেন :

تـعـفف على هدال الـمـليـت * فـان لكل مـقام مـقالا
रে সম্রাট! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ও অকৃষ্ট হউন। অল্মাহ্ আপনাকে. হেদায়েত দান করুন । প্রত্যেক স্থানের জন্য বিশেষ বক্তব্য রহহয়াएছ; কর্কনিতার প্রशম পংক্তিতে تـعطف: শর্দটি 'অনুগ্গহ করা’ এর অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছছ।

ইমাম আহ্মাদ (র)-এর মুসনাদ গ্্ন্থে হযরত আনাস (র।) হইতত বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি দোযখের মাধ্য এক হাজ্া়র নৎসর কাল
 কেনন কোন সময় দ্বিবচনও ব্যবহুত হইয়া থাকে। যেমন প্রসিদ্ধ ক্কাব চুরল্গ বగ.লন :


উক্ত কবিতায় حـنانـن শব্দটিকে দ্বিবচন ব্যবহার করা ছইয়াছহ।
আলোচ্য আয়াতে ; ; শ শ্দणিকে

 الزكى সৎ ওবির্র কাজ। আওষী (র) হयরত ইব্ন আব্মাস (র।) হইচে বর্ণনা করেন, ز অর্থ বরুকত। অ্তনাহ তিনি করেন নাই।

এবং তিনি তাহার আব্বা আম্মার প্রতি সদাচারণকারী ও অনুপত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিপালকের নাফরমান ও হ১কাীী ছিলেন না। আাল্মাহ্ ত"আলা প্রথমম হযরত ইয়াহ्ইয়া (অা) সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন বে, তিনি তাঁহার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত ছিলেন। ঢাঁাকে তিনি অনুপ্রেহর অধিকারী, পূত-পবিত্র ও পরহহহেগার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ্নন সেই সাথে আল্লাহ্ ত'অানা এই কথাও উল্লেখ করিয়াড়ুন লে, তিনি তাহার আব্মা আাম্মার প্রতি অনুগত ছিনেন, ঢাহাদের প্রতি তিনি সদ্ববহার করির্ন, তাহাদের কোন আাদেশ-নিষেষ তিনি অমান্য করিতেন না।

এই কারণণে ইরশাদ হইয়াছে :

হযরত ইয়াহৃইয়া (আ)-এর এই Жণণাবলী বর্ণনা করিয়া আল্মাহ্ ত‘অলা উহার বিনিময় হিসাবে ইরশশাদ কর্রেন :


বেই দিন তিনি জনাঘ্রণ করিয়াছেন, ঢাহার মৃত্য দিবরেে এবং বেইদিন তিনি পুনরায় জীবিত অবস্থায় উথ্থিত হইবেন। এই তিন দিনেই তিনি নিরাপত্তা ও সালামতির অধিকারী।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (ৰ) বলেন, মানুষ্ষের পক্কে তিন্নটি অবস্থা সর্বাধিক বিপর্যয়পূণ, জনোর সময় যখন সে স্বীয় স্থান ত্যাগ কর্রিয়া এক নতুন জগত্ত পদার্পন করিতে নিজেকে দেথে। মৃত্যুকান, তখন সে এমন এক সন্পদায়ের সস্মুখীন হয় যাহাদিগকে সে কোন দিন দেখে নাই এবং কিয়ামত দিবস যখন সে বিশাল মানব সমুদ্রে নিজেকে অসহায়বস্থায় দেথিবে। এই তিনটি বিপর্যয়পৃর্ণ সময়েই হয়ত ইয়াহ্ইয়া (অ)-এর প্রতি নিরাপত্তা ও শান্তি বর্ষণ করিয়া মহান আল্লাহ্ তাঁাক্ সম্মানিত

করিয়াছেন। ইর্রশাদ হইয়াছে :


হযরত ইয়াহ্ইয়া (जা)-এর প্রতি তাঁার জন্মকালে, তাঁহার মৃত্যাকান্ন ও তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া উथিতকালে শান্তি ও নিরাপত্তা রহিন। ইবৃন জরীীর (র), সাদাকা ইব্ন ফ্যল (র) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদूর রাজ্জাক (র) ... ... ... কাতাদাছ্ (র) হইতে প্রসংথে বলেন, ইবৃন মুসাইয়্যেব (র) বলিতেন, রাসূনूন্নাহ্ (সা) ইরশাদ কর্নয়াছছেন :


কিয়ামত দিবসে সকলেইই পাপী হইয়া আল্মাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবেব, কিিত্ত্র ইয়াহৃহয়া ইব্ন যাকার্রিয়া (আ) নিষ্পাপ অবস্থায় সাক্ষেৎ কর্রিবেন। কাতাদাহ্ (র) বনেন, হযরত ইয়াহ্ইয়া (অ) কখনও কোন নারীর সহিত কোন জুণাহ্র কাজ করেন নাই। রিওয়ায়েতটি মুরসান।

মুহাম্মদ ইবৈন ইসহাক (র) ... ... ... হयরত ইব্ন আক্মাস (রা) হইত্ বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে ऊনিয়াছেন, কিয়ামত দিিবরে সকল অদম

 বর্ণনা করিয়াছ্ছে।

ইমাম আহমাদ (র) ... ... ... হযরত ইবุন আব্বাস (রা) হইতত বর্ণনা করেন, রাসূলুল্gাহ (সা.) বলিয়াছেন ঃ সকল আদম সন্তান ๒নাহ করে কিংবা ওনুাহ করিবার ইচ্ছ পোযণ করে কিন্ুू ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ) ইহা হইতে ব্যত্ক্রিস। আর কাহারও পক্কে ইহা বলা সমীচীন নহে বে, "অমি (রাসূনুল্নাহ) হ্যরত হউনুস ইব্ন মাত্ত (আ)
 জুদ"আন (র) অন্নে মুন্কার হাদীস বর্ণনা করেন।

সাঈদ ইবৃন আবূ আক্রবাহ (র) ... ... ... ... হাসান (র) হইত্ত বর্ণনা করেন, হযরত ইয়াহ্ইইয়া ও হযরত ঈসা (আা)-এর পরশ্পর সাষ্ষাৎ ঘটিলে. হয়রত ঈসা (আা) ঢাঁহাকে বলিলেন, আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ আপনি আমার তুলনায় উত্তম। তখन হযরত ইয়াহইয়া (আ) বলিলেন, আপনি আমার তুলনায় উত্ত্য। তখন হযরত ঈসা (অ) বলিলেন ঃ আমি তো আমার নিজের উপর সানাম কর্রিয়াছি

কিব্ম আপনার উপর সালাম করিয়াছছেন স্বয়ং আাল্নাহ্ নিজেই। এই কথা দ্বার৷ উডয়ের ফ্যীলত জানা গেল।

 بَشَرَاً سَوِيبًا


(r) (r)

অনুবাদ : (১৬) বর্ণনা কর, এই কিতাবে উন্লিথিত মারইয়ামের কथা, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইচে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আাঝ্রয় লইল। (১৭) অতঃপর উহাদিগ হইঢে নিজকে আাড়াল করিবার জনা সে পর্দা কর্রিল। অতঃপর্র जামি जাহার নিকট আমার র্হহকে পাঠাইলাম, সে ঢাহার নিকট পৃর্ণ মানবাকৃতিতে আা্মপ্রকাশ করিন। (১৮) মারইয়াম বলিল, पूমি यদি আল্লাহৃকে ভয় কর, यদি ঢুমি মুত্তাকী হও, তবে ज़ামি তোমা হইচে দয়াময়ের আাশ্রয় নইতেছি। (১৯) লে বলিন, जামি তো কেবল তোমার প্রতিপালক-ণ্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান কব্রিবার জন্য। (২০) মারইয়াম বলিল, কেমন করিয়া পুত্র হইবে যখন জামাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যাভিচারিণীও নই? (২১) সে বলিল, এইহ্রপই হইবে। ঢোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা आামার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব, যেন সে হয় মানুষ্রে জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইচে এক অনুর্রহ; ইহা ঢো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।
 কর্রিয়াছেন। তিনি হযরত যাকারিয়া (আ)-এর বৃদ্ধাবস্থায় এবং ঁাঁহার ত্তী বক্ষ্যা इওয়া সত্ত্রে তাঁহাকে একজন পৃত-পবিত্র সন্তান দান করিয়াছেন। এই মট্নার সহিত বিশ্যয সশ্পর্কের কারণে ইহার পর হয়ত মারইয়াম (আা)-এর ঘটনা বর্ণনা কর্কিয়াছেন। আল্লাহ্ তা‘जালা হ্যরত মারইয়াম (অ)-এর গর্ভ্ভ পিতা 'ছাড়াই হযয়ত ঈস। (অ)-কে সৃi্টি করিয়াছ্ন। উভয় ঘটনার মধ্যে পারশ্পরিক বিশেব সস্পর্ক রহিয়াজ্র। অতএব উভয় घটना गধ্যে আল্লাহ্র বিশেষ কুদ্রুতের প্রকাশ ঘটিয়াছে এবং এই কারাণণই এইখান, সূরা আলে ইমরানে ও সূরা জান্বিয়ার মধ্যে দুই ঘটনাকেই পর্यায়ক্রেগ উল্নেখ করা
 এই বিশ্পাস স্থাপন করিতে পারে বে, তিনি যাহা ইম্ঘ তাহা করিরিত সশ্গ। ইরশাদ
 ঘট্নাও বর্ণনা করুন। হযরত মারইয়াম (অা) হযরতত দাউদ (আ)-এর বংশ৷ধর ছিলেন। এবং তিনি’বনী ইসরাঈলের এর্কাট পৃंত-পবিত্র ঘরে জনাপহণ করেন। সৃরা অাো ইমরানে তাঁার জানোর ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত যারইয়াম-এন অাম্ম ঢাঁহার জন্েের পূর্বে পুত্র সন্তানের আশা পোষণ করিয়া বায়তুন যুকাদাস সসজিদির সেবক করিবেন বनিয়া মানত করিয়াছিলেন। সেই যুপের লোকেরা এইভানে অল্লাহ্র নৈনকট্য লাভ করিত।

ইরশাদ হইয়াছছ :


আল্লাহ্ ত'আলা তাহার এই মানতকে উত্তমক্ূপ গ গহণ কর্রিলেন এবং তাহাক্ বড়ই আদর য়্শে প্রতিপালন করিলেন (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)। বড় হইয়া হযরত যারইয়াম (আ) আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগীতে বড় চেষ্ঠা সাধনা করিতত লা|গলেন। তাহার ইবাদত, जাক্ওয়া, পরহেযপায়ী ও সাধনার কথা বনী ইসরাঈলেনর गর্য় ছড়াইয়া পড়িন। তিনি তাঁহার খালু হযরত যাকারিয়া (অা)-এর ত্ত্রাবধানে ছিলেন। তখন তিনি বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন। এবং বনী ইসূরাঈন ধর্মীয় বিষয়ে তাঁহার িিকটই জিজ্ঞাসাবাদ করিত। এই সময় হযরত যাকারিয়া (আ) হযরত মারইয়ামের অনেক অলৌকিক ঘট্না প্রত্যক্ষ করিলেন। ইরশাদ হইয়াছছ :


ইব্ন কাছীর—৬ (१ম)

হযরত যাকারিয়া (আ) যখনই মারইয়ামের কামরায় প্রবেশ করিতেন তাহার নিকট কোন না কোন রিযিক পাইতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, হে মারইয়াম! তুমি তাহা কোথা হইতে পাইলে? তিনি উন্তরে বলিতেন, উহা আল্নাহ্র প্ক্র হইতে। আল্লাহ্ তা‘আলা যাহাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ৩৭) •

সূরা আলে ইমরানে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট শীতকালের ফল গ্রীষকালে এবং গ্রীষকালের ফল শীতকালে পাওয়া যাইত। অতঃপর আল্মাহ্ যখন মারইয়াম (আ)-এর মাধ্যমে তাঁহার একজন অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন। যিনি ইইরেবেন পা|চজন উলূল-আयম রাসূল্লর একজন।

মহান আল্লাহর বাণী :


তখন হযরত মারইয়াম (আ) তাঁহার পরিবারের লোকজন হই:ত পৃথক হইয়া বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ হইতে পূর্বদিকে একস্থানে আসিতলেন। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) ঋতুমতী হইয়াছিলেনে, এই কারাণণ তিৰিন পৃথক স্থানে গিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ অন্য কারণ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ কুদায়নাহ (র) বলেন, কাবূস ইব্ন আবূ জুব্ইয়ান (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আহ্লে কিতাবের উপর বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ ফিরাইয়া সালাত পড়া এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা ফর়য ছিল। কিন্তু যেহেতু হযরত মারইয়াম (আ) পূর্বদিকে অবস্থান করিয়াছিলেন যেমন
 ফিরিয়া সালাত পড়িতে ওরু করিল। ইব্ন আবূ হাতীম ও ইব্ন জরীর (র) রেওয়ায়়়তটি বর্ণনা করিয়াছ্নে। ইব্ন জরীর (র) আরো বলেন, ইসহাক ইব্ন শাহীন (র) ... ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এই বিযয়াট সর্বাপেক্ষা বেশী জানি যে কি কারণণ নাসারারা পূর্বদিক ফিরিয়া ইবাদত করিত। চাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থানকে কিব্লা স্থির করিয়াছিল। হযরত মারইয়াম (আ) পূর্বদিকে অবস্থান

 একটি স্থানে আসিল্লে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) তাঁহার একটি ক্ষেতে পানি সেচ করিবার জন্য আসিলেন। নাওফ আল-বিকানী (র) বলেন, তাঁহার ইবাদতের তিনি একটি ইবাদতগাহ নির্ম|ণ করিয়াছি৷লেন।

হযরত মারইয়াম (আ) লোকজন ইইতে পর্দার আড়ালে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার নিকট হযরত জিব্রীল (আ)-কে প্রেরণ করিলেন,

 তাফসীরে এ প্রসঙ্গ বলেন, আল্লাহ্ Gা‘আলা হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট হযরত জিব্রীল (আ)-কে প্রেরণ করিলেন । তাঁহারা বে মত প্রকাশ করিয়াছছেন উহাই জাহেরী কুরআন দ্বারা বুঝা যায়।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

রূহুল আমীন হযরত জিব্রীল (আ) এই কুরআনকে আপনার অত্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন ঢেন আপনি ভীত প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন (সূরা শু‘আরা ঃ ১৯৩-৯8)।

আবূ জা‘ফর রাयী (র) ... ... ... কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা কর্রন, তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ)-এর রূহ্ সেই সকল রূহ্সমূহের একটি, যাহাদের নিকট হইতে হযরত আদম (আ)-এর যুগে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল। এবং হযরত ঈসা (আ)-এর রুহ্ই একজন পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ কররিয়াছিল। অতঃপর সেই রূহ হযরত মারইয়াম (আ)-এর মধ্যে প্রবশ করিল এবং হযরত মারইয়াম (আ) গর্ভবতী হইলেন। কিন্তু রিওয়ায়েতটি মুনকার ও গারীব এবং সম্ভবত ইহা একটি ইস্রাঈলী রিওয়ায়়ত।

মহান আল্নাহর বাণী:


তখন হযরত মারইয়াম (আ) বলিলেন, আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্র নিকট তোমার হাত হইতে পানাহ্ চাহিতেছি, যদি ঢুমি পরহেযগারু হও। হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট যখন একজন পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ করিয়া ফিরিশাতা আঅ্মকাশ করিলেন। অথচ, তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। এবং তাঁহার কাওমও তাঁহার মাঝে পর্দা বিদ্যমান। অতএব তিনি ভীত হইলেন এবং ধারণা করিলেন, হয়ত লোকটি তাঁহার সহিত অপকর্দ্মে ইচ্ছা করিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন :


তোমার অন্তরর যদি আল্মাহ্র ভয় বিদ্যমান থাকে তবে আমি তোমার হাত হইতে রক্না পাইবার জন্য আল্মাহ্র পানাহ্ প্রার্থনা করিতেছি। অা্্মাহ্র ভగ্যের কথা উল্লেখ করিয়া হयরত মারইয়াম（আ）তাহাকে উপদেশ দিলেন，অা়্নকার জনা এইजারে সহজ হইতে সহজতর উপায় অবনন্থন করা শরীয়াতে জায়িय। অতএব হযরত সারইয়াম（অ） সর্ব্রথম তাহাহে আল্লাহ্র ভয় দেখাইলেন। ইব্ন জর্রীর（র）বালেন，আবূ কুরাইব（র） ．．．．．．．．．আবূ ওয়াইল（রা）হইতে বর্ণিত，তিনি হযরত মারইয়াস（অ）－এর ঘট্না

 ভয় বিদ্যমান সে অপকর্ম হইতে বিরত থাকিবে। তাঁহার এই কথার পরই আগণ্ভুক
 হইতে দূত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। হযরত সারইযয়ামের অন্তরে שঁছহার পক্巾 হইতে অপকর্মের জন্য অক্রমণেণ বে ভয় জনা হইয়াছিন উशা দূর করিবার জন্য তিনি বলিলেন，আপনি আমর সস্পর্কে বেই ধারণা করিয়াছেন，উহা ঠিক নাহে ব্রং আমি আপনার প্রতিপানককের পক্巾 হইতে আপনার নিকট c্রেরিত হইয়াছি। র্শথত আছে বে， হযরত মারইয়াম（আ）যখন করুণাময় আল্মাহ্র নাম লইললেন，তখন হয়রত জিবৃরীীল （আ）ভয়ে প্রকস্পিত হইােন এবং ঢাঁহার আসলর্রপে প্রত্যাবর্ত্ন রর্করালেন। এবং বলিয়া উঠিলেन ：

## 

আমি তো আপনার পালনকর্তার পক্ক হইতে প্রেরিত দূত আপনাক্ক একটি পবিত্র সন্তান দান করিবার জন্যই আমাকে আপনার নিকট তিনি প্রেরণ করিয়াঢ়েন। অবূ আমৃর ইব্ন আলা（র）এইখান্ন ليهب পড়িয়াছেন। ইহা দুইটি প্রসিদ্ধ কিরা＇আত্র একটি। অন্যান্য কৃারীগণ للاهب পড়িয়াছেন। উভয় কিরা’＂তাতের অর্থই বিষ্দ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ
（जा）আषার্যাबिত হইয়া बলিলেন， আমার বর্তমান অবস্থায় পুত্র সন্তান হইইবে কি করিয়া？অথচ আমার স্বামী নাই এবং আমার দ্বারা কোন অপকর্ম্ররও কল্পনা কর্যা যায় না। ইরশাদ ইইয়াড় ：


আমাকে কে小ন পুরুম স্পের্শ করে নাই আর আমি ব্যভিচারিনীও নাি। البنى অর্থ
 ব্যাडিচারিনীর উপার্জিত অর্থ নিষিক্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

ফिরিশ্তা বनिলেন, আল্মাহ্ ত'ज़ালা ইরশাদ করিয়াছেন, যদিও आাপनার স্বাগী নাই, यদিও আপনি কোন অপকর্মে লিপ্ত হন নাই, তবুও অই অবস্থায়ই অপনার স্তান হইবে। আপনর প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা তাহহার পক্শে অতি সহজ কাজ, 亻তনি যাহা ইচ্ঘা উश্গ করিতে সক্ছম।

गহান আল্gাহর বাণী :
وَلْنَجْتَهَ ايَةُ للنَّاسِ করিতে চাই। অথ্থাৎ আল্লাহ্ ত'আলা বে নানাजাবে সৃষ্টি করিতে পারেন, गানুষ্রে সামনে উহারই এর্কাট নিদর্শন পেশ করিতে চান। यেমন-তিনি হয়তত आদন (অ)-কে পিতামাত ছড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। হয়তত হাওয়াকে তিনি মাতা ব্যতীত ককবন একজন পুরুমের মাধ্যাম সৃষ্টি কনিয়াছছন। এবং হযরত ঈসা (আ) ব্যতীত অन্য সকল আদম সন্তানকক পিতামাতার মাধ্যমেই সৃi্ঠि কর্রিয়াছেন। এবং হयরত ঈসl"(অ)-কে তিন্নি পिত ব্যতীত কেবল একজন নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি কর্য়য়াছেন। এইভান্রি fিনি চার প্রকার সৃষ্টি সস্পন্ন করিয়াছছন। याহা আল্মাহৃর অপরিসীম w্ষম প্রসাণ কর্র। অতএব তিনি ব্যতীত অना কেন ইলাহ্ ও পালনকর্ত নাই।
 তাওহীদের প্রতি আহ্নান করিবেন। যেমন, অন্য আয়াতে আল্মাহ্ ত"অালা ইরশাদ করিয়াছ়ন :


যখন ফিরিশ্তাগণ বनিলেন, হে মারইয়াম আল্লাহ্ আপনাক্ক তাহার পক্ক হইতে একটি কলেমার সুসংবাদ দান করিতেছেন; যাঁহার নাম সসীহ ঈসা ইবৃন মারইয়াম। বে দুনিয়া ও আখিরাত্ত সম্মানিত হইবে এবং নৈনকট্য লাভকারীদের অउর্ভুক্ত হইবে। এবং সে ౌশশবব দোলনায় দোলা অবস্থায় কথা বলিবে এবং সে হইরে পুণাবানদ্দে একজন (मूরা आলে ইगরান : 8(-8৬)।

ইবุন আবূ হাতিম (র) ... ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিিি বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) বলেন, যখন আমি একাকী থাকি তখন ঈসা (অ) आगার গর্ভে থাকা অবস্গায়ই আমার সহিত কথা বলিত আর যথন আমি মানুষ্ের মাদো হইতাম তখন গৰ্ভে থাক্য়াই সে তাসবীহ্ পাঠ করিত।

মহান অল্লাহর বাণী :
 মারইয়াম (আা)-কে সম্বোধন কর্রিয়া হযরত জিব্রীল (আ) বলিয়াছিলেন। সষাবনা ইহারও আছে অর এই সঙ্|বননও আছে বে, আল্লাহ্ ত'অালা তাহার রাসূল হযর়ত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া এই সং্যাদ দান করিয়াছেন बে, সারহয়ামের গর্ভে হयরত ঈসা (আ)-এর জনাগ্রহণের ব্যাপারটি পূর্ব নির্ধারিত ছিন যাহা টলিবার ছিন না। মহান আল্লাহ্, এই বাণী দ্বারা এই কথার প্রতি ইংগিত করা হইয়া,ছ বে, হयরতত गারইয়াম (আ)-এর গার্ভ র্রহ্ ফুঁকাইয়া দেওয়া হইরে। ভেगন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


এবং ইসরানের কন্যা মারইয়াম বে তাহার নজ্জাস্থানকে সংর্রাছত রাখিয়াছ়েন, অতঃপর আমি উহাতে ক্রহ ফুককাইয়া দিলাম (সূরা তাহরীম : ১২)। আর্রা ইর্রশাদ হইয়াছে :

আর সেই মহিনা যিনি তাঁহার লজ্জাস্থানের হিফাयত করিয়াছ, অতঃপর আমি উহার गধ্যে ক্রহ্ ফ্রুকাইয়া দিয়াছি (সূরা আন্শিয়া ঃ ৯১)।
 ত'জালা এই কাজ সי্পন্ন করিবার দৃঢ़ ইচ্থ পোযণ কর্রিয়াছেন। অতএব অবশ্যই ইহা সং্ঘটিত ইইবে। ইবৃন জরীর (র)ও এই তাফ্সীর পসন্দ করিয়াছ্ছন।


অনুবাদ ঃ (২২) অতঃপর সে উহাকে গর্ভ্রে ধারণ কর্রিল, তারপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেন। (২৩) প্রসব-বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-বৃহ্ম তলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। সে বলিল, হায়! ইহার পূর্বে জামি यদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুল্ত হইতাম।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মারইয়াম (আ) সম্পর্ক্ক ইরশাদ করেন যে, যখন জিব্রীল (আ) হযরত মারইয়াম (আ)-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র ফয়সালাকক যা|িয়া লইলেন। পূর্ববর্তী বহু উল/মায়় কিরাম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হয়ত যারইয়ায়র নিকট সংবাদদাতা ফিরিশ্তত হযরত জিব্রীল (আ) তখন তাঁহার জাম।র ফাঁকে ফুঁক गারিলেন এবং উহা তাঁহার লজ্জার স্থানে প্রবেশ করিল এবং আল্লাহ্রর হহুুমে তিনি গর্ভবতী ইইলেন। যখন তিনি গর্তবতী হইলেন, তিনি অত্যন্ত অস্থির ইইয়া র্পাড়েলেন, এবং বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন যে, মানুষকে তিনি কি বলিবেন। কারণ তিনি জানিততন যে, তিনি गানুষকে যাহা বলিবেন তাহা তাহারা বিশ্বাস করিবে না। অবশ্য তিন্ন. তাঁহার খালা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রীর নিকট সকল গোপন কথা বলিয়৷ fিালেন। হযরত यাকারিয়া (আ) আল্লাহ্র দরবারে সন্তানের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন এবং তাহা কবূলও হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী হইলে হযরত মারইয়াম (আ) তঁ"হার নিকট গমন করিলেন। তখন হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া হযরত মারইয়ামকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, হে মারইয়াম! আমি গর্ভববীী হইয়াাি উহ৷ কি তুমি জান? তখন মারইয়াম (আ) বলিলেন, আমিও যে গর্ভবতী হইয়াছি তাহ কি আপনি জানেন? এবং তিনি তাঁহার বিস্তারিত অবস্থা জানাইলেন । তাঁহারা যোহেতু যু’गিন ছি৷লেন অতএব হযরত মারইয়াম (আ)-এর কথা বিশ্বাস করিলেন। ইহার পর হইরতে হযরত यাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী যখনই হযরত মারইয়াম (আ)-এর মুখোমুখী হইই心্ন তখন তিনি অনুভব করিতেন যে, তাহার গর্ভের সন্তান হযরত মারইয়াম (অ)-এর গার্ভের সন্তানকে সম্মানের সিজ্দ্দ করিতেছে। তাঁহাদের শরীয়াতে সম্মানের সিজ্দা জায়़য ছিল। যেমন হযারত ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে সিজ্দা করিয়াছিলেন। এবং যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা ফিরিশতাগণকে হযরত আদম (অ৷)-কে fসজ্দা করিবার জন্য হুকুম করিয়াছি,্লন। কিন্তু আমাদের শরীয়াতে সিজ্দা কেবল আল্লাহ্র জন্য খাস হইয়াছে। অতএব অন্য কাহাকে সিজ্দা করা সম্পূর্ণ হারাম।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... ... ইমাম মালিক (র) ইইরত র্বা্ণত তিনি বলেন, আমার নিকট এই কথা পৌছাইয়াছে যে, হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহৃইয়া (আ) পরস্পর

খালাত ভাই ছিলেন।•এবং তাহারা উভয়ই একই সময় মাতৃগর্ভ́ আসিয়াছিলেন। একবার হযরত ইয়াহ্ইয়া（অা）－এর আশ্যা হযরত মারইয়ামকক বলানেন，তোমার গর্ভ ব্যই সত্তান রহিয়াছ্，উহাকে আমার গর্ভের সন্তান সিজ্দা করিত্ত র্দৌিত্তি। মালিক （র）বলেেন，आगার ধারণা উহা হযরত ঈসা মসীহ্（আা）－এর অধিক সর্যাদার কারণে সংখটিত হইত। কারণ আল্লাহ্ তা‘অালা হযরত ঈসা（অ）－কে ৫ইই শক্তি দান করিয়াছিলেন শে，তিনি আল্লাহ্র নির্দ্রশশ মৃতকে জীবিত করির্তে এবং অঞ্れ ও কুষ্ঠ রোগীকক সুস্থ করিয়া দিত্ন।

উলামায়ে কিরালের মষ্যে এই বিষয়ে মতবিরোধ রহহিয়াছে এে，হযরত ঈসা（অা） কতকাল মাতৃগার্ভ ছিলেন। এই সশ্পর্কে অধিকাং্শ উলামায়ে কিরাায়ের সত হইল，তিনি নয় মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। ইকরিমাহ（র）বলেন，আট गাস আার এই কারাণণ আট মাসের সত্তান অধিকাংশ জীবিত থাকে। ইব্ন Eুরাইজ（র）বলেন，সুগীরা ইবৃন উত্বাহ ইব্ন আবদদ্ধাহ্ সাকাফী（র）হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）－কে বলিত় שণিয়াছ্ন，একবার তাঁহাকে হযরত गারইয়াম（আ）সশ্পর্ক প্রশ্ম করা হইলে তিনি রাললেন，হযর়ত মারইয়াম（অা）গর্ভধারণ করিবার সাথেসাথে সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কিত্তু
 ناء অব্য়টি यদিও تـعقيب এর̣ অর্থে ব্যবহত হয়। কিষ্মু প্রত্যেক বস্কুর আপন অবস্থ। হিসারে হইয়া থাকে। বেমন ইরশ্রাদ ইইয়াছে ：


এই আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা জন্থের বিভিন্ন স্তর বর্ণন৷ কর্কিয়াছছন। ইরশাদ হইয়াছে ：＂ज⿰亻ি মানুষকে eকক মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি，অতঃপর আমি উহাকে বীর্যের আকৃত্তিতে স্থাপন করি মাতৃগর্ভে，অতঃপর বীর্যকে আাগ জসাট বাধা রক্তে পরিণত করিয়াছি，অতঃপর জমাট বাঁধা রক্তপিওকে গোশতে পরিণত কার়াাছি，অতঃপর সেই গোশতকে হাড়ে পরিণত করিয়াছি।（সূরা মু’মিনুন ঃ ১২－১৩）
 অবস্থা হিসাবে এই تعقيب এর অর্থ গ্রহণ করিতে হইৰব। বুখানী ও মুসলিম শজীকফের

রিওয়াเ্যেত দ্রারা প্রকাশ, সন্তান জন্নের যে কয়টি পর্যায় আছে, উহার প্রত্তেকটির মাঝো চল্লিশ দিনেন ব্যবধান হইয়া থাকে। আল্নাহ্ ত'আলা অন্যত ইরশ্াদ কর্কয়াছেন :


आপনি কি দে:খেন না অন্ধাহ্ ত'আলা আসমান ইইতে পানি বর্যণ কর্রিয়া অতঃপর

 উঠঠ ना।

ভেই কথাটি প্রসদ্ধি ও यুক্তি গ্রাহ তাহ হইল, হযরত মারইয়াম (আ) অন্যান্য ত্ত্রী লোকের সতই গর্ভর্র পূর্ণ সময়ই গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, এই কারাণ যখন তাঁহার গর্ভের আলামত সगূহ প্রকাশ পাইল, সসজিদের অপর একজন খ্খাদগ উহা দেখিয়া মনেমনে সন্দেহ পোযণ করিল। তাহার নাম ছিন ইউসুফ। সে হযরত সারইয়ান্মর আা্রীয় ছিন এবং একজন বাড়ই পরহেযপার লোক ছিলেন। কিতু হয়ত মারইয়ামের সতীত্, পবিত্রত, দীনদারী ও পরহেযগারীর কারণণ তাঁার অন্তর হইতে এই ধারণা দূর
 করিয়া বসিল, মারইয়াম! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্রিন, fক্ুু আমার প্রতি রাগ করিও না। মারইয়াম (আ) বলিলেন, বল দেথি কি? সে বলিল, आচ্ম বলত, आটি ব্যতিত কি কোন গাছ ইইয়া থাকে? आর বীজ ছাড় কি কোন ফসল হয়? এবং পিতা ব্যতিত কি সন্তান হয়? মারইয়াম (অা) তাহার ইংগিত বুঝিতে পারিয়। বলিালেন, হুা, অাটিও বীজ ছাড়াই গাছ ও ফসল হয়। আল্নাহ্ ত‘অলা সর্বপ্রথম आাটি ও বীজ ছাড়া

 তাঁহাকে অপপন অবস্থয় ছ্ছাড়িয়া দিন। অতঃপর হযরত মারইয়াম (অ) মখন তাহার
 চনিয়া গোনেন। যেন তাহারা তাহাকেে দেখিতে না পায় এবং তিনিও তাহাহাদগকে দেথিতে ना भान।
 এবং গর্ভবতী त্তী লোকের বে সকল আলামত প্রকাশ পাইয়া থাকে উহ। প্রকাশ পাইল, এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে এই কথা ছড়াইয়া পড়িল, ইউসুকের র্সাহি সে এই অপকর্ম করিয়াছে। কারণ যসজিদh ঢাঁহার সহিত ইউসুফ ব্যতিত অন্য কেহ ছছন না। ইহা শ্রবণ ইट़त কাছীর—— (१ম)

করিয়া হয়রত মারইয়াম (অা) ঢাহাদের নিকট হইতে আড়ালে চনিয়া গেলেন যেন তাহারা তাঁহাকে দেখিতে না পায় এবং তিনিও যেন তাহাদিগকে দেখিত্ না পান।

মহান আল্লাহর বাণী :

## 

जতঃপর প্রসব বেদনা চাঁছাকে একটি থেজুর গাছের গোড়ায় লইয়া গেল। প্রসব কোন স্থানে নইয়া গিয়াছিন এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতপার্থক্য রহিয়াছে। সুদী (র) বনেন, বায়তুল যুকাদালের ব্যেই কামরায় তিনি সানাত পড়িতেন উহার পূর্ব দিকের্র একটি স্থানে। ওহব ইব্ন মুনাব্মেহ (র) বলেন, তিনি পলায়ন কর্কয়া। যখন ও মিসরের মধ্যবর্তীश़नে গেলেন, তখন তাহার প্রসব বেদনা তরু হইল। उহ্ব (র.) হইতে অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছহ, বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে আট মাইল দৃরে ‘‘ায়তুূ্মাহস’ নামক একটি স্থানে তিনি প্পীছাইয়াছ্লেন। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, হযরুত আনাস (রা) ইইতে ইমাম নাসাঈর বর্ণিত এবং শাদ্লাদ ইবৃন আওস (র) হইত্ত ইমাস বায়হাকীর বর্ণিত মি‘রাজ সম্পর্কিত হাদীস সমূহহ ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে প্য. হযরত ঈসা (আ)-এর জনাস্গানের নাম ‘বায়তুল্মাহম’। লোকমুদ্খে ইহাই প্রসিদ্ধ এবং থ্রিস্টানরা এই বিষয়ে কোন সক্দইই করে না।

মহান আাল্লাহর বাণী :


হযরত মারইয়াম বলিলেন, হায়! यদি ইহার পৃর্ব্রে আমার মৃত্যু র্ঘটিত এবং মানুযের ম্মৃতিপট হইরে আমি মুছিয়া যাইতাম। এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণাত হয় বে, ফিৎনার
 সন্তানেন জন্য তিনি ফিৎনায় নিষ্ঠ হইবেন। মননমষ ঢাঁহার বিষয়টটিক্র সঠিকভাবে বিবেেনা করিরে না এবং তিনি তাহাদিগককে যাহা বলিবেন তাহাও তাহর৷। বিশ্ধাস করিরের না। আর বেই মারইয়াম ঢাহাদের নিকট আবিদাহ ও আল্লাহ্র অনুগভ বাদ্দী বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন তিনি এখন তাহাদের ধারণায় অসতী ও ব্যাভিচার্রিনী র্বল্য় বিবেচিত

 আমাকে ভুনাইয়া দেওয়া হইত।

হযরত ইব্ন অব্বাস (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, যদি আगাকে রৃৃ্টি করা না হইত जার কোন ব্যুই যদি না হইতাম। সুদ্দী (র) বলেন, সন্তান ধারাণার কারূণে হযরত

মারইয়াম (আ) লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি বলিতলন, হায় ! স্বামী ব্যতীত সন্তান প্রসব করিবার যেই অসহনীয় গ্লানি আমায় বহন কর্সরিতে হইবে, হায়!
 আমাকে একেবারেই ভুলিয়া যাইত এবং হায়িযের নেকড়ার ন্যায় আমাকক নিক্ষেপ করা ইইত যাহা আর কখনও খুঁজিয়া লওয়া হয় না আর না উহার কথা কখনও ম্মরণ করা হয়। বেই সকল বস্যুকে ভুলিয়া যাওয়া হয়, এবং বর্জন করা হয় উহাকক "نسیی বলা হয়।
 ইইতাম য়াহা না কেহ চিনিত, না কেহ স্মরণ করিত আর আমি কে ঢাহাও কেহ না জানিত! ইব্ন যায়িদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, হায়! आমি u্যদ কোন বস্তুই না হইতাম।

আমরা পূর্বেই


এর তাফসীর প্রসংগে অলোচনা করিয়াছি বে, ফিৎনার সময় ব্যতীত অন্য কখনও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ।





অনুবাদ : (২৪) ফिরিশিশ্তা ঢাহার্র নিম্নপাশ্ব্ব হইতে আহান কর্যিয়া তাহাকে বলিল, ঢুমি দুঃখ কর্রিও না, তোমার পাদডেশে তোমার পতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন। (২৫) জার ঢুমি থেজ্রু গাছঢির কাఠ তোমার দিকে নাড়া দাও উহা হইইতে তোমার উপর় পাকা থেজুর ঝর্রিয়া পড়িবে। (২৬) অতঃপর ঢুমি খাও ও পান কর এবং চদ্মু শীতল কর। অত৪পর यদি কোন মানুষ দেখিতে পাও, তখন বলিও आমি কব্পপাময় আাল্লাহর উদ্দেশ্যে মৌণণতা অবলমনের মানত করিয়াছি। অতএব জাজ আমি কাহারও সহিত কথা বनিব না।

তাক্সীর \& প্রথম आয়াতে কেহ কেহ

পড়িয়াছেন। অর্থাৎ বে ব্যক্তি মারইয়াম্যে নিচে ছিল সে ডাক দিয়া র্বলিল। অন্যান্য
 দিয়া বলিয়া|ছিন, Є বিষয়ে जাফসীরকারগণ মতবিরোধ করিয়াছ্ছন। আওফ (র) ও অন্যান্য মণিীীগণ হয়ত ইব্ন जাপ্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন লে, তিনি ছিলেন হযরত জিব্রীী (जা) এবং হযরত মারইয়ম (আ) যাবৎ না তাহার কাওণের নিকট आসিলেন, হযযরত ঈসা (जা) কোন কথাই বলেন নাই। সাদদ ইব্ন জুবাইর, যাহ्হাক,

 দিয়াছিলেন । যুজাহিদ (র) বলেন, হযরত ঈসা (অা) হযরত সারইয়াগ (অ)-কে ডাক
 বর্ণনা কর্রিয়াছছন। হয়ত হাসান (র) বলেন, হयরত মারইয়াম (অা)-এর পুত্র হযরতত

 অতঃপর মারইয়াস (অ) इয়ত ঈসা (আ)-এর দিকে ইশারা র্কর্লেনে। ইব্ন যা!়িদ ও ইবุन জরীী (র) «ই মত অ্রহণ করিয়াছছন।


চিষ্ঠা করিও না বলিয়া ডাক দিলেন তোমার পাদদেশে তোমার প্রিপালক এক নহর चৃहि করিয়া দেন। সুফিয়ান সাওরী (র) ও eবা (র) ... ... ... হगার় বারাজা ইবৃন


 কাতাদাহ (র) বলেন, হিজাযীtদূর তাবায় বলেন, কিত্বী ভাयায় ছোট নহরকে سیی বলা হয়। যাহ্হাক (ন) নালেন, সুরিয়ানী

 করিয়াছেন। এই বিযয়্যে একটট মারফূ হাদীসও বর্ণিত অছছ। তাবূ়ান্ীী (র) বলেন : আবূ అয়াইব হিররানী (র) ... ... ... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইভভ বর্ণনা কর্রেন, তিনি



পানের জন্য একটি প্রবাহিত নহর। তবে এই সৃত্রে হাদীসটি গারীব। রাবী আবূ আইউব নাহীফ দ্দারা এখানে আবু আইউব নাহিফ হবাनীকে বুকান হইয়াছছ। অবূ হাতিম রাयী
 বর্ণনা করেন। আবূল ফ়াত্হ (র) বলেন, তিনি মুহাদ্দিসগণণর নিকট বববর্জিত। অনেকে উহাও বললন, سـی দ্যারা এখানে হযরত ঈসা (অ)-কে বুঝান হইয়াড়। হাসান, রাবী‘ ইবৃন আনাস, মুহাম্মদ ইব্ন জা‘কর (র) এই মত পোষণ করিয়া|ছুন। এক বর্ণননুুসার্রে কাতাদাহ্-র মতও ইহাই। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইবৃন আসলাম (র)-এর বক্তব্যাও ইহাই। কিন্রু প্রথম মতটি অধিক সঠিক বলিয়া প্রকাশ! এই কারাव পরে ইর্যাদ
 কেহ বনেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতো খেজুর গাছটি ওক ছছন উহাত কোন থেজুর ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন, গাছে খেজুর ছিন কিষ্ম হয়ত মারইয়ামের ছেনাইবার পর উহা হইতে থেজুর ねরির়য়া পড়িয়াছে। আর এই কারাণই ইহাত্ আল্নাহ্ ঢাঁার বিশেষ অনু্মহ বनিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইভবেই র্তিন হযরত মারইয়মের পানাহারের ব্যবস্থ করিয়াছ্ন। অতঃপর আল্gাহ् ত'অালা ইরশা|দ করেন : تُسْ


 কোন বস্సু নাই। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ কর্রিলেন। ইবৃন অবৃ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবุন হৃসাইন (র) হযরত আनী ইব্ন आবূ তালিব (র।) হইত্ র্বা্ণত, তিনি বলেন, রাসূনূন্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন ঃ
أكـرمـوا عـــتكم النـخلة خُلقت من الطـين الذى خلق ادم عليـه الســلام

তোমরা তোমাদ্রূ ফূফু অর্থাৎ থেজুর গাছের প্রতি সশ্মান থ্রদর্শন কর। বেই মাটি দ্বারা হযয়ত आদম (অ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহা দ্বারাই খেজুর গাছ সৃট্টি করা ইইয়াছছ। এবং এই গাছ ব্যতিত অন্য গাছে নর গাছের কলি নারী গাছের কলির মাধ্য দেওয়া হয় ना।

রাসূলুল্মাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন : "তোমরা তোমাদ্রর শ্রীরিগকে সন্তান প্রসবাল্তে তাজা পাকা থেজুর খাইতে দিবে। বে গাছের নিচে হয়রত যারইয়াग (আ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, উহা অপেক্কে অধিক সম্মানিত গাছ আর একটিও নাই। হাদীসটি

মুন্কার। আবূ ইয়ালা শায়বান (র) হইতে অত্র সৃত্রে হাদীসটি বর্ণনা র্করয়াঢছন।
কোন কোন ক্বারী تسـاقـطـ এর সীনকে তাশদীদ সহকারে পড়̣iয়া থাকেন এবং
 পড়িয়াছেন। আবূ ইসহাক (র) বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, তিনি يُسْـُ পড়িতেন। কিন্তু সব কয়টট কিরা‘আতের এক অর্থ।

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী :
 انْسِيًا
 আমি আজ পরম করুণাময় আল্মাহ্র জন্য রোযা রাখিয়াছি। অতএব আজ কোন মানুষের সহিত কথা বলিব না। প্রকাশ থাকে যে, মারইয়ামের উপরোক্ত কথা ইশারার মাধ্যনম

 आমি কথা না বলার মানত করিয়াছি। অর্থাৎ এখানে কথা না বলাকেই সাওম বলা হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস ও যাহ্হাকও অনুরূপ মতপোষণ করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) ইইতে বর্ণিত, তিনি আয়াতের অর্থ্ করিয়াছেন, আমি সাওম ও কথা না বলার মানত করিয়াছি। কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের শরীয়াতে সাওমের জন্য যেমন পানাহার হারাম ছিল অনুরুপভাবে কথা বলাও হারাম ছিল। সুদ্দী, কাতাদাহ, আবদুর রহমনন ইব্ন যায়িদ (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক (র) হারিসা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি হযরত আবদুল্মাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় ঢাঁহার নিকট দুই ব্যক্তি আসিল। তাহাদের একজন তো সালাম করিল কিন্তু অপরজন সালাম করিলল না। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অবস্থা কি? তাহার সল্গী বলিল, তাহার সাথী-সঙ্গীরা শপথ করিয়াছে যে, আজ কাহারও সহিত কথা বলিরে না। তখন্ হযরত আবদুল্মাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন ঃ ঢুমি মানুষের সহিত কথl বল ও তাদের প্রতি সালাম কর। হযরত মারইয়াম (আ) তো এই কারণে কথা না বলার মানত করিয়াছিলেন যে, তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। যেহেতু তিনি স্বাসী ছাড়া গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। আর কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে এই ওয়র পেশ করিতেন যেন তিনি তাহাদের সহিত কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন। ইব্ন আবূ হাত্ম ও ইব্ন জারীর (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, যখন হযরত

জারীর (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, যখন হযরত ঈসা (আ) হযরত মারইয়ামকে لا চিন্তা করিও না বলিলেন। তখন হযরতত মারইয়াম (আ) বলিলেন, আমি চিন্তা না করিয়া কি উপায়ে থাকিতে পারি, অথচ আমি কোন স্বামী ব্যতিত তোমাকে প্রসব করিয়াছি। আমি মানুষের কাছে কি জবাব দিব? হায়! যদি ইহার পূর্বে আমার মুত্যু ঘটিত। হায়! यদি আমি মানুষের শ্থৃতি হইতে মুছিয়া যাইতাম। তখন হযরত ঈসা (আ) বলিলেন, আপনার পক্ষ হইতে আমি কথা বলিব এবং আমিই যথেষ্ট হইব।

মহান আল্লাহ বাণী :


কোন মানুষকে দেখিলে বলিবে, আমি রাহমানের জন্য সাওম রাখিয়াছি অতএব কোন মানুষের সহিত আজ আমি কথা বলিব না। এইসব কথাই হযরত ঈসা (আ) তাঁহার আম্মাজানকে বলিয়াছিলেন। ওহব (র)ও অনুরুপ্ কথা বলিয়াছেন।


- (YA) هَ (rq)


-وْتُ ُحيَّ



नা ব্যাভিচারিনী। (২৯) অতঃপর মারইয়াম সন্তানের প্রি ইসিত করিল। উহারা रলिन, यে কোলের শিফ তাহার্র সহিত আমরা কেমন করিয়া কथা বলিব? (৩০) লে «निল, आমি তো আাল্লাহ্র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, आমাকে নবী করিয়াছেন, (৩১) মোানেই आামি থাকি না কেন তিनि आমায় বর্রকত্য়্য কর্রিয়াছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও यাকাত आদায় কর্রিতে, (৩২) আর আমাকে মাতার প্রি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আামাকে করেন নাই উদ্ধত ও হত্ভাগ, (৩৩) আামার প্রঢি শাত্তি ব্যেিন আামি জন্মলাভ কন্রিয়াছি আর ব্যেিন আমার মৃত্য হইবে এবং ব্যেিন জীবিত অবস্থায় জামি পুনরুথ্তিত হইব।

তাফসীর : আাল্লাহ্ ত'অালা হযরত মারইয়াম (অা)' সশ্শর্কি ইরশাদ কর্রন, বেইদিন তাঁহাকে সাওম রাখিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইইয়াছিন এৃং যানুর্যের সহিত কথা বলিতে নিষেে করা হইয়াছিল এবং ইহাও বলা ইইয়াছিন লে, সানুষ্বের সহিত তাঁহার নিজের কোন কथা বলিবার প্র<়োজন হইবে না। বরং তাঁার পক্ম হইতে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তখন তিনি আল্নাহ্র এই নির্দেশও যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্র পক্ক হইতে বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল, তিনি উহা যানিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপ্র তিনি তাঁহার পুত্রকে লইয়া ঁাহার কাওমের নিকট आসিলেন। যখন তাহারা সন্তান সহ তাঁহাকে দেথিল তখন তাহারা নড় তরুতর কাজ বनिয়া মনে করিন এবং বनिয়া উঠिन ত্মি তো বড়ই ওরুতর কাজ করিয়াছ।

মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদী (র) এবং আরও অনেকে এই অর্থ বর্ণন। করিয়াছছেন ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আব্দুদ্নাহ্ ইবৃন যিয়াদ (র) ......... ইব̣ন নাওফ বিকাनী (র) হইইত বর্ণিত बে, হযরত মারইয়াম (আ) ছিলেন নবী বংగ়শী সহিল।। তাঁহার কাওমের লোকজন তাহাকে পুঁজিতেছিন, কিত্তু তাহারা তাহার কোন গস্কান পাইন না। একজন গো-রাখালের সরিতি তাহাদের সাঙ্ষৎ হইল তাহারা তাহাক্ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই এই ধরণণে এক তরুণীকে দেথিয়াছ ? সে বলিল না, তবে রাত্রিকালে আমার গরুচ্টিকে এক আশার্যজনক কাজ করিতে দেখিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিন, কি করিতে দেখিয়াছ ? সে বলিল, উমুক উপত্যকার দিকে ফিরিরিয়া সিজ়দা করিতে দেখিয়াছি।

আবদুল্নাহ্ ইব্ন যিয়াদ (র) বলেন, আমি সাইয়ার (র) হইতে এই কথাও ম্যরণ রাখিয়াছ্ বে, সেই রাখানটি এই কথাও বলিয়াছিল ৫ে, উজ্জ্নল নূর র্দৌয়াছি। অতঃপর

তাহারা সেই দিকে চলিল, এবং হযরত মারইয়ামের সহিত তাহাদের সাক্ষৎৎ হইল। হযরত মারইয়াম (আ) যখন তাহাদিগকে দেখিলেন, তখন তিনি Шাঁহার পুত্রকে কোলে
 شَ 水 মারইয়াম! তুমি তো বড়ই গুরুতর কাজ করিয়াছ। হারূনের ভগ্নি! অর্থাৎ হারূনের ন্যায় ইবাদতকারিনী।

না তোমার আব্বা কোন‘খারাপ লোক ছিলেন এবং না তোমার আশ্মা কোন অসতী নারী ছিলেন । অর্থাৎ তুমি এক পূত পবিত্র ও আবিদ জাহিদ বংশ্শর নানী। তুমি এইব্দপ জঘণ্য কাজ করিলে কিভাবে?

আলী ইব্ন তাল্হা ও সুদ্দী (রা) বলেন, যেহেতু হযরত মারইয়াম (আ) হযরত गূসা (আ)-এর ভাই হারূন (আ)-এর বংশধর ছিলেন, এই কারণে তাঁহাকে হার্রানের ভগ্নি বলা
 مضر বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, হাক্দন নামক হযরত মারইয়াম (আ)-এর বংকের এক নেক ব্যক্তির প্রতি ঢাঁহাকে সম্বন্ধিত করিয়া তাঁহাকে ا'خت هـرون বলা হইয়াছে। হযরত মারইয়াম (রা) তাঁহার ন্যায় আবিদা ও জাহিদা ছিলেন। ইবุন জারীর (র) বর্ণনা করেন, ঢাঁহারা তাহাদের স্ববংশীয় হারূন নামক এক জন অসাধু লোাকের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে اُخت هرون বলিয়াছিন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতেও অনুরূপ নর্ণনা করেন। অবশ্য ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ইহা অপেক্ষও অধিক আশর্যজনক कথা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন হিসিঞানী (র) ... ... ... কুরयी (র) এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মারইয়াম (আ) হযরত হার্রন (আ)-এর আপন ভগ্নি ছিলেন এবং হযরত মূসা (আ)-এর নদীতে নিক্ষেপ করিবার পর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।位 অতঃপর তিনি হযরত মূা (আ)-কে এমন সতর্কতার সহিত দেখিলেন, বে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিলনা। কিন্তু এই রিওয়ার্যেতটি गারাত্মক ভুন বলিয়া বিবেচিত়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ককতাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি অন্যান্য সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের পর হয়রত ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার পর হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতিত অন্য কোন নবী প্রেরিত হন নাই। অথচ উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েত সত্য হইলে রুবিাতে হইরে যে, হयরত गুহাম্মদ (সা) ছাড়াও হযরত ঈসা (আ)-এর পরে আরো অনেক নবী প্প্রারিত হইয়াছছন। ই<্ন কাছীর—৮ (৭ম)

যাহা আদৌ সত্য নহে।
সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হঁতে বর্ণিত শে, রাসৃলুল্নাহ্ (সা) ইর্সশাদ করিয়াছেন :
أنـا أو لـ النـاس بـإبن مـريم الا انـه ليـس بينـى وبيـنـه نبى •

আমি হযরত ঈনা (আ)-এর সব চাইতে বেশী নিকটবর্তী কারণ, ভাঁহার•ও আমার মাঝে কোন নবী প্রেরিত হন নাই। মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব কুরায়ী (র) যাহ। বলিয়াছেন বাস্তবে যদি তাহাই হইত তবে হযরত ঈসা (আ)-এর পরে•কেবল হারত মুহাম্মদ (সা) হইতেন না বরংং তিনি হয়রত দাউদ ও সুলাইমান (আ)-এর পূর্রে তাঁহার নবুওয়ততর যুগ যানিতে হইত। কারণ পবিত্র কুরআনে ইহা উল্লেখ করা হইয়াড় শে, হযরত দাউদ (আ) হযরত মূসা (আ)-এর পরে প্রেরিত হইয়াছেন। যেমন ইরশাদ ইইয়াঢছ :


আপনি মূসা (আ)-এর পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের সেই দর্ধটিকক দেখিয়াছেন কি যাহারা তাহাদের নবীকে বলিয়াছিল, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ প্রেরণ করুন যাহার আদেশশ আমরা আল্লাহ্র-রাহে জিহাদ করিব। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৬)।

ইহার পর জালূত ও তালূতের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছছ এবং ইহাও উল্লেখ করা
 (সূরা বাকারা : ২৫১)। ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় হযরত দাঊদ (অ!) হযরত মৃসা (আ)-এর পরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তবে মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব.কুরায়ী (র) যেই মত পোষণ করিয়াছছন উহার জন্য যেই বস্তুটি তাঁহাকে উদুদ্ধ করিয়াঁছ তাহা হইল, তাওরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈল সহ নীল নদ পার হইয়া গেলেন এবং ফির'আউন তাহার সাথী সभী সহ ডুবিয়া র্য়িল। गারইয়মম বিনততত ইমরান यিনি হযরত মূসা ও হার্রন (আ)-এর ভগ্নি ছিলেন তখন দফ নাজাইয়া আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর আদায় করিতেছিলেন ও পবিত্রতা ঘোষণা কার্তর্তছলেন। তাঁহার সহিত বনী ইসরাঈলের অন্যান্য মহিলারাও শরীক ছিল। তাওরাত্তর এই তথ্থ্যে ভিত্তিতে মুহাম্মদ ইব্ন কুরাযী (র) ধারণা করিয়াছেন, এই সাহলাই হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা অথচ ইহা বড়ই চরম ভুল ও বাজে কথা। প্রকৃতপাক্ক হযরত ঈসা (আ)-এর আম্মা হযরত মারইয়ামের নাম এই নামে নামকরণ করা হইয়াছিল্ন যে, পূর্ববর্তী লোকেরা তাহাদদর নবী ও নেক লোকদের নামে নাম রাখিত। যেমন ইगাস অহমাদ (র)
 বর্ণিত, তিনি বনেন, একবার রাসূন্ম্নাহ্ (সা) আমাকে নাজরানে প্রেরণ করিলেন। সেই
 থাকেন, অর্থাৎ আপনাদের কিতবে মারইয়ামকে হার্রন (অা)-এর ভগ়ি বলিয়া উন্নেখ করা হইয়াছে, অথচ, হযরুত মৃসা (অা) হয়ত ঈসা (অ)-এর এত এত বৎসর পৃব্বে অতীত হইয়া গিয়াছেন। এই প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব দান করিতত না পার্যিয়া যখন আমি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন কর্রিলাম, তখন আমি তাঁাাক্ক এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন ঃ ভুমি তাহাদিগকক এই কথাটি বলিতে পারিনে না बে, পূর্ববর্তী লোকেরা তাহাদের আম্বিয়া ও নেক লোকদ্দর নামে স্বীয় সন্তানের নাম রাখিত। অতএব এই হার্রন সেই হার্রন নহেন আার এই যারইয়ামও সেই गারইয়াম নহহন। ইমাম মুসলিম, তিরমিযীী ও নাসাঈ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গার্রীব। णিনি বালन, ইব্ন ইদরীস (র) ব্যতিত जन্য কোন রাবী হইতে হাদীসটি বর্ণিত নতহ। ইনৃন জান়ীর (র)
 এর তাফসীর প্রসংগ বলেন, আয়াত উল্লিথিত হার্রন হযরত মূস। (অ!)-এর ভাই হযরত হার্রুন নহেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আয়য়শা (রা) বলিলেেন, आপনি ভুল বनिয়াছ্ন। তখन তিনি বললেন, হে উম্মুল মু’মিনীন! यদি নবী করীী (সা) এই সস্পর্কে কিছ্ বলিয়া থাকেন, তবে তিনি অধিক জানেন ও অধিক খবর রা:থথ। 'অবশ্য আমি ঢো উভয়ের মাঝ্েে ছয়শত বৎসরের পার্থক্য আছে বলিয়। জান্য। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) নীরব হইলেন। তবে ইতিহাসের এই তথ্যাট বিবেচনা সাপেক।
 তাফসীর প্রসং?গে বলেন, হযরত মারইয়াম (অা) এমন এক বংণশর ছিিলেন, যাঁহারা সৎ ও দীনদার বनिয়া সুপরিচিত হিলেন। কিছू লোক এমন আছে যাঁহারা সৎ ও দौंনদার বলিয়া পরিিচিত হইয়া থাকে এবং সুসন্তান জন্ম দেয়। অপর পঢ়্ক কিদু লোক এমনও ইইয়া থাকে যাহারা অসৎ বনিয়া পরিচিত এবং অসৎ সত্তান জন্৷ দান করে। আয়াতে উল্লিখিত হার্রন নামক এই ব্যক্তি একজন বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং ঢাঁহার বণণশ্র তিনি বড় সমাদৃত ও প্রিয়জন ছিলেন। তন্রে তিনি হযরত মৃসা (আ)-এর ভাই় হयরত হার্রন ছিলেন না। তিনি ছিলেন অন্য এক হাার্রন। কথিত জাছে বে, যথন তাহার মৃত্য় হয় তথन বনী ইসরাঈলের হার্রন নামক চন্লিশ হাজার লোক তাঁহার জানাযায় শরীক ছিন।

সাধারণতাবে এই নামটি সকনের প্রিয় ছিন তাই এই একই নাযসের এত অধিক লোক এই নাম ধারণ কন্তিয়াছিন।

আা্মাহ্ ज'অালার বাণী ঃ


অতঃপর হযরত মারইয়াম তাঁার সন্তানের প্রতি ইশারা ক্করালে, তাহার বলিল, একজন কোলের শিөর সহিত আমরা কিজাবে কথা বলিব? জর্থাৎ হয়র गারইয়ামের ব্যাপার্রে যখন তঁহার গোব্রীয় লোকজন সন্দেহ পোষণ করিন এনং তঁঅাহার ব্যাপার্রাত বড় জघন্য মনে করিয়া বসিন, তখন তাহারা তাঁহার প্রতি অপবদদ র্করল। ハৌদিন তিনি সাওয রাথিয়াছিলেন এবং নীরব থ্যাকিবার জন্য অদিষষ ছিলেন। जুত্রাং তিনি তাহার সদ্য ভূমিষ্ট সন্তান্নের সহিত তাহাদিগকে কথা বলিবার জন্য ইপিত কর্রালেন। ইহাতে তাহারা ধারণা কনিয়া বসিন বে, মারইয়াম (অ) जাহাদের র্সহিত ক্কীতুক করিতোো অতএব তাহারা ধ্মক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল


 তখন তাহারা বলিল, মারইয়াম এই জযন্য কাজ করিয়া আযাদিগাক্ক এই কোলোর শি|ษর
 হযরত মারইয়াম (অ) যখন তাহাদিগকে শিফ্র সহিত কথা রালবার জ্রন্য ইংগিত
 সে এই কোলের শিঙ্রর সহিত ক্থা বলিবার জন্য আমাদিগকে নিির্দি। ক্কর়তত্য়। ইহা जে তাঁহার ব্যাভিচার অপেক্ অধিক জঘন্য কাজ।


তাহারা জিজ্ঞাসা করিন, আমরা একটি কোলের শিও্র স্সহিত কি ভার কথা বনিব? এবং সেই বা आমাদের সহিত কি কথা বলিবে? তখনই হয়ুত ঈস। (অ) বলিয়া
 উচ্চারিত হইল, তাহ দ্দরা তিনি সন্তান স্থির করা হইতে স্বীয় প্রাতপালকক্রর পবিত্রত

 করিয়াছেন।" হযরত ঈসা (আ)-এর আম্মার প্রতি যে অপবাদ আর়াপ: করা হইয়াছিল, উক্ত বাণী দ্বররা তিনি তাঁহার আম্মাকে সেই অপবাদ হইতে সুক্তি করিয়াছছন। ন।ওফ বিকালী (র) বলেন, হযরত ঈসা (অ)-এর প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করিল, তখন তিনি আম্মার স্তন্য হইতে দুষপান করিতেছিলেন, কিন্তু র্তিন তাহাদ্দর কথা জনিতেই দুধ ছাড়িয়া বামপার্শ্বে ভর দিয়া বলিয়া উঠিলেন,

আगি আল্লাহ্র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করিয়াছছনন এবং আমাকক নবী করিয়া!ছছন। ..... आমি যতদিন জীবিত থাকি।
 করিনার সিদ্ধান্ত গহণ করিয়াছছন। ই ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বলেন, আামর পপতা হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসা (অ) ঢাঁহার আম্মার গর্র্ভ

 আল-আত্তার হিম্গী (র) নামক রাবী পরিত্যিক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :
 বরকত্ময় করিয়া.ছন। মুজাহিদ, অমর ইব্ন কায়েস ও गাওतী (র) ইহার অর্থ করিয়াছ্থে, অমাকে মছল ও কল্যাণণর জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছ্ছন। गুভাiিদ (র) হইতে ইহাও ব!র্ণিত শে, আমাকে উপকার সাধনকারী করিয়াছ.ছন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, সুলাইगান ইব্ন আবদুল জব্বার (র) ... ... ... ওহান ইব্ন মার্তারদ (র) ইইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদ়া একজন আলিম অপর একজন বড় আর্ালামের সহিত সাশ্ষ৷ৎ করিয়া বলিল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আচ্ছা বলুন, আगার কোন আসলকে দোষণা করিবার অনুমতি আছে কি? তিনি বলিলেন, সৎ কাজের নিার্দ্রশ এবং অসৎ কাজ হইরত নিষেষ- ইহাই আল্ধাহ্র দীন। যাহা আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার। নবীগণাকক এই দীন সহ তাঁার বান্দাদদর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ফুকাহায়ে কিরাম ’

বরকতময়। তিনি সদাসর্বদা সর্বাস্থায় ‘আমর-বিল-মারূফ ও নাহী-আনিল-মুনাকার’ করিতেন।

মহান আল্লাহর বাণী :

এবং যতদিন আমি জীবিত থাকিব তিনি আমাকে সালাত ও যাকাততর নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন আল্লাহ্ হযরত মুহম্মদ (সা)-কে হুকুম করিয়াছেন :


আর আপনি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করিতে থাকুন যাবৎ না মৃত্যু আসে (সূরা হিজর : ৯৯)। আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) মালিক ইব্ন অনাস (রা) হইতে
 ঈসা (আ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত যে এই দুইটি কাজ তাঁহার করিয়া যাইতে হইরে আল্লাহ্ তাহা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা তাক্দীর প্রমাণিত হয় এনং যাহার৷ তাক্দীরকে অস্বীকার করে তাহাদদর প্রতিবাদও হইয়া যায়।

মহান আল্লাহর বাণী :
 করিবার নির্দ্রশ দিয়াছছন। আম্মার সহিত সদাচারণের নির্দেশ আল্লাহ্র প্রাি অনুগত্যের নির্দেশ দেওয়ার পর দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা অনেক স্থানে আল্ধা|হ্র আনুগত্য ও মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এক সাথ্থই দিয়াছেন।

- यেসন ইরশাদ হইয়াছে:


আপনার প্রতিপালক এই নির্দেশ দিয়াছেন শে, তাহাকে ছাড়া .তাসরা কাহারও ইবাদত করিবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিরে (সূরা বনী ইসৃরাঈল ঃ ২৩)। আরো ইরশাদ ইইয়াছে :


আমার শোকর করিবে এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর্করিবে, অবশেষে আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (সুরা লুকমান : ১৪)।

মহান আল্মাহ্র বাণী :
 আমার আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার ব্যাপারে অহংকারী ও হঠকানীী কর্করয়া সৃষ্টি কর্রেন নাই। ফলে আমি আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিতও হই নাই। স্সুক্য়ান সাওরী (র) বলেন, হঠঠকারী ও বদবখত হইল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া হত্যা করে। কোন কোন সালফে সালেহীন বলেন, যাহাকেই তুমি পিতা-মাতার প্রাত অবাধ্য পাইবে সে হঠকারী ও বদ্বখ্ত। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন,

তিনি আরো বলেন, যাহাকেই তুমি অসৎ চরিত্রের দেখিতত পাইরে, সে অবশ্য অহংকারী ও হঠকারী ইইবে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন :


আল্মাহ্ তা‘আলা অহংকারী ও গর্বকারীকে পসন্দ করেন না। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)
কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে একবার একজন মহিলা হगরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (অ)-কে মৃতকে জীবিত করিরে এবং কুষ্ঠ রোগীকে ও অক্ধককক সুস্থ ও চক্ষুদান করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, जেই গর্ভ বড়ই বরকত্ময় যাহা আপনাকে ধারণ করিয়াছিল। সেই স্তন্য বড়ই বরকতময় যাহা হইতে আপনি দুধপান রর্শরয়াছ়েন। তখন হযরত ঈসা (আ) বলিলেন সেই ব্যক্তি বড়ই ধন্য যে, আল্লাহ্র কিতান পাঠ করিয়া| উহার বিধানের অনুসরণ করে এবং সে হঠকারী ও বদবখ্ত হয় না।

মহান আল্মাহৃর বাণী :


যেই দিন আমি ভুমিষ্ট হইয়াছি, আর যে দিন আমি মুত্যুবরণ কর্কনন এবং যেই দিন আমি পুনরায় জীবিত হইয়া উত্থিত হইব আমার প্রতি শান্তি ও নিরাপত্ত।। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁহার য।খলূক্কে মধ্য ইইতে এক মাখলূক। আল্মাহ্র অন্যান্য মাখলূকের ন্যায় তিনিও র্্তিত্রুীন হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি মুত্যুবরণ করিবেন এবং পুনরায় জীবিত হইয়৷ উঠিবেন। কিন্তু এই তিনটি অবস্থ। নড়ই কঠিंন অবস্থা এবং এই অবস্থা সমূহে তিনি निরাপদ ও শান্তি লাভ করিবেন।



অনুবাদ ঃ (৩৪) @ই-ই ঈসা মারইয়াম তনয় । আমি বলিলাম, সত্য কথা, যে বিযয়ে উহারা বিতর্ক করে। (৩৫) সন্তান গ্রহণ করা অল্দাহ্র কাজ নহহ, তিনি পবিত্র মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়। (৩৬) অল্লোহ-ই আমার প্রতিপালক; তোমাদিগের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ। (৩৭) অতঃপর দলগুনি নিজদিগের गধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিল, সুতরাং দুর্ভোগ কাফিরদিগের মহাদিবস আগমন কালে।

তাফসীর ঃ আল্মাহ তা আলা তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বালন, হযরত ঈসা (আ)-এর যেই ঘটনা আপনার নিকট আমি উল্লেখ করিয়াছি, উহ! হইল সত্য কথা, যাহা সম্পর্কে गানুয মতবিররাধ করিততছে। অর্থাৎ যাহারা কাফির ও বাতিলর্পন্থি তাহারা गতবিরোধ করিততছে এবং যাহারা মু'মিন ও হক পন্থি তাহারা ঐকাসত পোমণ করিতেছে। অধিকাox काরীগণ

 অধিক याহির । দলীল হিসাবে পেশ করা হয়।

আল্ণাহ্ তা‘আলা এই বিষয় উল্লেখ করিবার পর হযরত ঈসা (আ) আল্মাহ়র বান্দা ও নবী ছিলেন তাহা এবং স্বীয় সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করিয়াছেন ।

ইরশাদ করিয়াছছন :


লোকেরা যাহা কিছু বলিতেছে উহা হইতে তিনি, মহা পবিত্র।
মহান আল্মাহর বাণী :

তিনি যখ্ কোন বিষয়ের ফায়সালা করেন, ঢখন তিনি বলেন, 'হইয়। যাও’ অমনি উহা ভেমন তিনি চাহেন তেমন ইইয়া যায়।

ইরশাদ হইয়াছছ :


आাল্লাহ্র নিকট ঈসা (আ)-এর অবস্থা আদম (আ)-এর মত। তাহাক্ তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছছেন, অতঃপর তিনি বলিলেন; ‘ইইয়া যা’ অমনি তিনি অস্তিত্৭ লাভ করিলেন। ইহা জাপনার প্রতিপানককের পক্ক ইইতে বাস্বব সত। অতএব অাপনি কখনও সন্দেহ পোষণকারীীদের অন্ত্রুক্ত ইইবেন না। (সূরা আলে ইगযান ঃ (৯)

মহান আা্লাহ বণী ঃ

হযরত ঈসা (অ) কোনে থাকাবস্থায় তাঁহার কাওমকে যাহ কিছু বনিয়াছিলেন, উহার একটি কথ্যা ইহাও বে, আল্লাহ্ ত‘আলাা তোমাদের ও আসার সকলের প্রতিপালক। जতএব তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল সঠিক পথ। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র পক্ক ইইতে বেই বিধান নইয়া আসিয়াছি, উহা হইন সরুল সঠিক পথ। বেই ব্যক্তি উহার অনুসরণ করিবে, সে হিদাঁ্য়তপ্রাধ্ভ হইরে। এনং শে উহার বিরোধিতা করিবে, সে ঔ্যরাহ্ হইবে।

মহান আল্মাহ্, বাণী :


হযরত ঈসা (আ)-এর বিষয়টি স্পষ্ট হইবার পর, যে তিনি আল্মাহ্র বান্দা, তাঁহার রাসূল এবং তহার কলেমা, ঢখন आহলে কিতাব বিভিন্ন দল বির্ষিন্ন মতপোষণ করিয়াছে। অধিকাংশ ইয়াহৃদীদের মতে (আন-ইয়াयূবিল্ধাহৃ) তিনি ব্যা|ভচারের ফসল হিনেন। এবং তাহার কথা হল যাদা! তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশ|প অবতীর্ণ হউক। একদলের মতে, আল্লাহ্ তাআানা তাঁার সহিত কথা বলিয়াছেন, অপর এক দলের মতে তিনি আল্লাহ্র পুত্র। আবার অক দলের মতে, তিনি তিন থোদার একজন। অবশ্য অপর এক দনেে মতে, তিনি আাল্লাহ্র বান্দা ও ঢাহার রাসূল। আর ইহাই হইল সত্য সঠিক কथा এবং আল্লাহ্ ত‘আলাই এই মতের প্রতি মুসলমানদিগাক্ক হিদায়েত দান ইব্ন কাছীর—— (9ম)

কর্রিয়াছেন । অয়র ইবৃন মায়মূন, ইবৃন জুরাইজ, কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেক সান<ফে সানেইীন হইতে অনুক্রপ বর্ণিত হইয়াছে।

অবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার, কাতাদাছ্ (র) হইতে মহান আান্মাহ্ বাণী ঃ
位 বর্ণना করিয়াাছছনন, একবার বনী ইসরাঈলের লোকেরা একত্রিত ছইল এবং তাহারা নিজ্জেদের মধ্য হইতত চারটি দল নির্ধারণ করিন। প্রত্যেক তাহাদের একজন আলিম
 ঘটিয়াছিন হ্যরত ঈসা (আ)-এর আসমান্ উথিত হইবার বিযয়। এই সকল লোক एयরত ঈসা (আ) সস্পর্কে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিল। কেহ র্বলनল, इयরত ঈসা (আ) স্বয়ংং আল্লাহ্ ছিলেন। তিনি যমীনে অব:তীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহাক্ ইচ্ম তিনি জীবিত কর্করয়াছ়েন, যাহাকে ইচ্ম তিনি মৃত্য দান করিয়াছেন। অত:প্র র্তিন আসगানে আরোহণ করিয়াছ্ছে। এই মত পোষণকারী দলটির নাম ছিন ইয়াকৃনিয়াহ। জांপর তিনজন ঈ্রথম ব্যক্তির এই মতকে অস্বীকার করিয়া বলিল, ত্রুন fিথ্যা বলিয়াছ। অতঃপর তাহাদ্রের দুইজন মিলিয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে বলিল, ভুসি তোসার মত প্রকাশ কর। লে বলিল, হয়ত ঈসা (অা) আল্gাহ্র পুত্র ছিলেন। এই মত পোযণকারীী দনকে ‘নাসত্রিয়িযাহ’ বলা হয়। অবশিষ্ট দুইজন বলিল, তুমি ভুল বলিয়াছ। অর্বশিষ্ট দুইজনের একজন অপরজনকক বলিল, আচ্ম তুমি তোমার মত প্রকাশ কর। লে নলিল, হযরতত ঈসা (আ) তিন খোদার একজন। আল্লাহ্ এক খোদা, হযরত ঈসা (অ) এক খোদা এবং তাঁার মাতা এক থোদা। এই মত পোষণকারী দলকে ‘ইসূরাউলিয়াহ’ বলা হয়। যাহারা নাসারাদের বাদশাহ্ ছিল। তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ অবতীণ হউক। চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, তুমি ভুল বলিয়াছ। এবং হযরত ঈসা (অা) ছিলেনন, আল্মাহৃর বান্দা ও Шাঁহার রাসূল এবং তাঁার র্রহ্ ও তাহার কলেম। এই মত পোয়ণকারী দলটি হইন মুসলমান। উল্লিখিত চার ব্যক্তির প্রত্যেকেরই অনুুারী ছিল। তাহার। পরশ্পর যুদ্ধ করিল এবং যুসলসানদের উপর বিজয়ী হইন। আল্লাহ্ ত|'আলা এ বিযয়টিই উল্ন্লে করিয়াছছন :

আর মানুম্রে ম<্ব্য যাহারা ইনসাফ্ের হক্ম দেয় তাহাদিগকে তাহারা হত্যা করে। কাতাদাহ্ (র) বলেন, এই সকন লোক সম্পর্কেই আাল্লাহ্ তাজালা ইয়শাদ করিয়াছছেন :

তাহারা প্রথ়ে মতবিরোধী করিয়াজে，অতঃপর তাহারা বিিজ：দালে পরিণত ইইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম（র）হযরত ইব্ন আব্মাস（রা）হইতে fি́ি ওরওয়া，ইবৃন জুবাইর হইতে তিনি কোন এক आনিম হইতে অনুরুপ বর্ণন। কারারয়াছছন। নহু ঐতিহাসিক এই ব্যাপার্র একমত পোষণ করিয়াছেন বে，সয়াট় কনそ্টিনিনল তিन তিনবার ঈসায়ীদদর বিরাট সসাবেশ অনুম্ঠিত করিয়াছিলেন। সর্বশশ্য সমানেবশ। দুই হাজার একশত সত্তরজন আলিম একত্রিত ইইয়াছিন। অতঃপর তাহার। হযরভ ঈসা （অ）সশ্পর্কে নানা প্রকার পরশ্পর বিরোধী মত প্রকাশ করিল। তাহাদূর ग．ধ্য একশ্
 একমত পেশ করিন। একশত যাটজন অপর এক মত পেশ্ র্ণিল। ！गাটকথা ক্কেন একমতের উপর তাহার ঐক্যমত পোষণ করিতে পারিল না। লেই মাতে উপর সর্বাপপক্ক। অধিক লোক একমত হইন，তাহাদের সংখ্যা ছিল তিনশত অশি জন। বাদশাহ তাহাদের এই মতের প্রতিই বুঁকিয়া পড়ি়েন। বাদশা｜হ্ একজন দার্শনিক ছিলেন। রাজননতিক সাফল্যের চিত্তা করিয়া তিনি এই অধ্ণ সংখ্যক দনটিকে
 তাড়াইয়া দিনেন। এই দলটি বাদশাহ্র জন্য＇আমানতে কোব্রা＇এর প্lথা গড়িল। यা প্রকৃতপক্ষ সর্বাপপ্মা বড় থিয়ানত ছিন। তাহারা তাহার জন্য অাইন অञ রচন্। করিন। অনেক বিষয় শরীয়াত সম্মত বলিয়া ঘোষণা করিন। ধর্মরর ग！ষ্য অন্小ক নতুন নতুন বিষয় आবিস্কার করিল এবং ঈসায়ী ধর্মে অনেক পরিবর্তন ও প্রিননর্ধন করিনন। এই সয়াট তাহাদ্রে জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে यেমন সিরিয়া，জাথীর। ও ক্রহ্গ অন্小ক বড় বড় গীর্জা নির্गাণ করিলেন। তাহার আমলে এই ধরণণর গীর্জা নোট সংখ্যা ছিনন পায় বার হাজার। স্যাটের মাতা হাইলানা সেই স্থানে একটি কুব্বাহও নির্মাণ কর্কারালন লেই স্থান্ন

 ศওয়া হইয়াহছ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ：


याহারা কূফ্রী করিয়াছছ তাহাদের জন্য কঠিন দিনের চরম শা｜েি র্রাহয়াছছ। यাহারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং এই কথা বালে লে．আল্লাহ্র সন্তান আাছ। তাহাদের জন্য আল্gাহ্র পক্ষ ইইতে ইহা একটি কঠিন ধমক। আল্লাহ্ ত‘আলা

ใ.ব্ব্বধারণ করিয়া তাহািগকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করিয়া রাাখয়া!ছেন। তিনি
 ব্যেন বুখারী ও মুসলিম শরীফফ বর্ণিত,
إن اللَه ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته

আল্ণাহ্ ত'আলা যালিমকক অবকাশ দিয়া রাদেন কিত্তু বখন র্তিন তাহাকে পাকড়াও করুন, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেন না। অতঃপর রাসুনূল্লাহ্ (সা) পাঠ করাল্লন ঃ

আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও এমনই হইয়া থাকে, যখন র্তিন কোন যানিস জনবসতীকে পাকড়াও করেন তাঁহার পাকড়াও বড়ই কঠিন (সুরা হূদ : ১০২)।

বুখারী ও गুসলিম শরীফফ রাসূলুল্নাহ্ (সা) হইতে আরো বর্ণি ঃ आল্নাহ্ অপেक্ষা
 সত্বেও তিনি তাহাদিগকক রিযিক দেন একং সুস্থতত দান করেন। আাল্লাহ্ ত।'আালা ইরশাদ করেন :


অনেক यালিম জনবসতীকে আমি আবকাশ দান করিয়াছি, অতঃপর উহাকে आমি পাকড়াও করিয়িয়ি এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে হইরে। (সূরা হাজ্জ: 8৮)


यानिমদের কর্মকাও হইতে আল্নাহ্কে বে-খবর ধারণা কাররেন না। তিনি তাহাদিগকে এমন একদিনের জন্য অবকাশ দান করেন বেই fিন চক্কুসমূহ উপরের
 করিয়াছেন :


কাফির্দের জন্য কিয়ামতের কঠিন দিনেনর চরম শাস্তি রহহ্য়াছে।
হयরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত। একটি বিঙ্দ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছ্ বে, ভ্যই ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দান করিবে বে, আল্লাহ্ ব্যতীত অनা কোন ইলাহ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং হযরুত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দ। ও রাসূন। इযরত

ঈসা (আ) আল্মাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল, তাঁহার কলেমা ও তাঁহার র্রহৃ। জান্নাত ও জাহান্নাম চরম সত্য, তাহার আমল যাহাই হউক না কেন আল্নাহ্ তাহাকে বেহেশ্.ত দাখিল করিরেন।

( ${ }^{(\mu q)}$


অনুবাদ ঃ (৩৮) উহারা যেদিন আমার নিকট আসিবে, সেইদিন উহারা কত স্সষ্ট ত্নিবে ও দেখিবে, কিন্তু যালিমরা আজ স্পস্ট বিভ্রান্তিতে আাছে। (৩৯) উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও পরিতাপের দিবস সম্বক্ধে যখন সকল সিদ্ধাত্ত হইয়া यাইবে। এখन উহারা গাফিল এবং উহারা বিশ্বাস করে না। (8০) নিশয় পৃথিবী ও উহার উপর যাহারা আছে, ঢাহাদিগের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই রহিবে এবং উহারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হইবে.।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদের সম্পর্কে ইরশাদ কর্রন পে, তাহারা এই জগত্ত যদিও চক্ষু বন্ধ রাখিয়া এবং কর্ণে তুলা দিয়া উহা বন্ধ করিয়াছ়। fিন্তু কিয়ামত দিবসে তাহাদের চক্ষুসমূহ খুব উজ্জ্ঘল হইবে এবং তাহারা কান দ্বারা খुব শ্㐅বণ করিরে। যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


হায়! यদি আপনি সেই দৃশ্য দেখিতে পাইতেন তখন কাফির অপরাধীর৷ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট মাথা অবনত করিয়া থাকিবে এবং তাহারা এই অর্তনাদ করিিিবে হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুব দেখিয়াছি এবং খুব ঙনিয়াছি। (সূর। সাজ্দা ঃ ১২) অর্থাৎ তাহাদের এই কথা এমন সময় বলিবে যখন তাহাদের পক্ষ ইহা কোনই কাজে আসিবে না। অবশ্য यদি তাহারা শাস্তি দেখিবার পূর্বে স্বীয় কণ ও চক্ষু সমূহকে কাজে

লাগাইত তবে উহা উপকার হইত এবং শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইত। ইরশাদ হইয়াছে :


বেই দিন তাহারা আমার নিকট আসিবে তাহারা কতই না ভাল র্দেিেে এবং কতই
位 শ্রবণ করিত্তেছ অার না সঠিিক পথ দেখিত্ছে অার না তাহারা সত্যাক বুঝিবার চেট্টা করিতেছে। ব্যেই স্থানে তাহাদের হিদায়াত গ্রহণ উপকারী সেই স্থান্ে তাহারা হিদায়াত


 বেহেশ্ত্বাসীদদর সশ্পর্কে ফয়সানা হইয়া যাইবে। এবং প্রত্যেকেই চিরকালের জন্য স্ব-স্ব স্থানে অবস্থন করিরে। সতর্কবাণী ইইত্ গাফলতিন মধ্ধে নিসজ্জিত জার তাহারা উহার প্রিি বিশ্বাসও করে ना।

ইমাম আহসাদ (র) বলেন, মুহাম্যদ ইবৃন উবাইদ (র) ... ... ... অবূ সাদদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্gাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ঘభন নেহহশ্ত্বাসীগণ বেহেশাত্ত প্ররেশ করিবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করিরে, তখন মৃত্যুকে এক দুম্ষার অকৃত্তিত উপস্থিত করা হইবে। উহাকে বেহেশ্ত ও দোযা:খর সাঝাখাে রাখা ইইরে। তখন নেহেশ্ত্নাসীকে বলা হইবে, ওহে! তোনরা ইহাক্ক fিন কি? তাহারা ইহার প্রতি দৃটিপিাত করিয়া বলিবে, হঁ, ইश তো মৃত্যু। অতঃপ|র দোযখব|সীকে জিঞ্ঞাসা করা হইবে, ওহে! তোমরা ইহাকে চিন কি? তাহারাও উহার র্দোখয়া বনিরেবে হঁ, ইহা তো মৃত্যু। রাবী বলেন, অতঃপর উহা যবাই করিবার জন্য হকুম করা হইবে। এবং সাথে সাথেই যবাই করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার পর ডাকিয়। বলা হইবে, থে বেহেশ্ত্বাगীরা! এখन ছইতে তোমাদের আর মৃত্যু নাই। তোসরা জীীিভ থাকিবে। হে দোমখবাগীণণ! এখল হইতত তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। তোমরাও fচরকাল জীবিত থাকিবে। অতঃপ্র রাসূনুন্মাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :

 দুনিয়াদার লোকেরা দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রহিয়াছে। ইমাম আহ্মাদ (র) হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ্ গন্থদ্নয়া আ‘गশ৷ (র) হইতে অত্র गূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় ইমামদ্বয়়র ভাযা প্রায় কাছাকাছি। হাসান ইব্ন আরফা (র) বলেন, আসবাত ইব্ন মুহান্মদ (র) ... ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইরত হাদীসটি অনুকূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুনানে ইবিন যাজাহ ও অনা|ন্য হাদীস গ্রন্থ মুহাশ্মদ ইব্ন আমর (র) হইতে তিনি আবূ সালামা (র) হইত্ত র্তনন হয়রত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও সুর্সালম শরীীए হযরত ইব্ন উমর (রা) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুক্রপ রিওয়ায়়ত র্কারয়াছছ্ণ।

ইব্ন জুরাইজ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত তিনি উবাইদ ইনุন টমাইরককে বলিত্ত শ্তনিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে একটি পশর আকৃতিরত উর্পাস্থত কনা হইানে। অতঃপর সকল गানুয়ের সমুনে উহাকে যবাই করা হইবে এবং অহারা উহ দেখিরিত থাকিবে। সুফিয়ান সাজরী (র) ... ... ... আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইত্ত বর্ণনা করেন, তিনি তাহার এক ঘটনায় বর্ণনা করেন, কিয়ামত দিবরে প্রাত্যেককই তাহার বেহেশ্তের একটি ঘর এবং দোয়খর একটি ঘরের দিকে দেখিেব। এই দিন হইবে অনুতাপের দিন। দোযখী ব্যক্তি তাহার বেহেশ্তের ঘরের দিক্ক মখন দ্দাখরে, তখন তাহাকে বলা হইবে, যদি তুমি ভাল আমল করিতে তবে এই ঘরে প্রনেশ কর্ণরতত। তখন সে অনুতাপ করিতে থাক্তিবে। বেহেশ্ত্বাসী যখন তাহার দোয়:থর ঘর্রে প্রধি দৃষ্টিপাত করিবে তখন তাহাকে বলা হইবে, যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্ অনুগহহ ন। কর্করি.তন তাব এই ঘরে তোমার প্ররেশ করিতে হইত।

সুদ্দ (র) ... ... ... र্যরত ইব্न মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত. 府

 দুম্বার আকৃতিতে ঊর্পস্থিত করা হইবে। অতঃপর উহাকে বোেশ্ত ঞ লিাযা:খর गারো
 মনুুষকে মারিয়া ফেলিত, এই ঘোষণার সাথেসাথে বেহেশ্যুতর উপর ও নিম্তর্রর সককল


 সকল্লেই উহার প্রাত দৃষ্টিপাত করিবে। ইহার পর বেহেশ্তত ও দোयা,খর :া৷বো মৃত্যাকে

যবাই করা হইবে। অতঃপর ঘোষক ঘোষণা করিবে, ঢে বেহেশ্তবাসীগণ! তোমরা চিরকান এইখানে বসবাস করিবে। তোমাদের আার মৃण্যু হইবে ন।। হে দোয়ের অধিবাभীরা! তোমরা চিরকাল এইখানে অবস্থান করিবে, তোমাদের জার মৃত্যু হইবে না। এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া বেহেশ্ত্বাসীগণ এতই আনন্দ লাভ কর্রিব্রে শে, यদি আনন্দে আய্মহারা হইয়া কেহ মৃত্ববরণ করিতে পারিত, তবে তাহারা সকলেই মরিয়া যাইত। আর দোযখবাসীরা এযনই চিৎকার দিবে বে, যদি চিৎকার দারা তখন মৃত্যু সভ্যব হইত,

 একটি নান। আল্লাহ্ ত'আলা ইহা হইতে মানুষকে সর্ক্ক করিয়া দিয়াছেন। আবদুর
 অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন :

হায় আফসোস! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি ভে বর্xিিল্য করিয়াছি অর্থাৎ জমি জাল্লাহ্র দরবারে কতইনা অপরাধ করিয়াছি! (সূরা যুমার ঃ ৫৬)

মহান আল্মাহর, বাণী :

তিনি সৃষ্টিকর্ত সকল বষ্বুর উপর কর্ত্ত্দ কেবল তাহারই। তিনি ব্যতিত সকন সকলই ধ্পংস হইয়া যাইবে। তখন কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকিবেন, কেহই কোন বস্রুর উপর অধিকারের দাবী করিতে পার্রিবে না। কেবল আল্লাহ্ ত‘অালাই সকল বস্ুুর মালিক হইৰেন। তিনিই হুমদাতা। কাহারও থ্রতি একটুও যুলূग করা হইরে না। অণূ পরিমাণও না। এক বিদ্দু পরিমাণও তিনি যুলুম তিনি করিবেন ন।। ইবৃন আব̨ হাত্ম ( ${ }^{(1)}$ হযরত উমর ইব্ন आবদুল আयীয (র) কৃফার xাসনকর্ত্ত आবদুল হামীদ ইব্ন আবদদুর রহমানের নিকট একটি পত্র লিখিলেন, হানাদ ও সালালের পর। আল্লাহ্ তা'আালা যখন তাঁহার মাখলূক সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তাহার জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছহন। সকলকেই তাহার নিকট ফিনিয়া যাইতে হইরে। তিনি তাঁহার প্রেরিত সত্য কিতাব যাহা তিনি নিজেই সংরক্ষিত করিয়া রা|্যয়াছেন এবং ফিরিশ্তাগণকেও উহার হিফাযতে নিত্রেজিত কর্যিয়া রাথিয়াছছন, লেই মহা্রন্থে তিনি ইরশাদ করিয়াজ্ছে : এই যমীনের এবং এই যমীনের উপর অবস্থানকারী সকলের মালিক ও অধিকরী তিনিই। এবং সকলকেই ঢাহার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইরে।

## 




 - لِشَيَّطْنِ وِيَّاًّ

অনুবাদ : (8১) স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইব্রাহীহের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী। (8২) যখন সে তাহার পিতাকে বলিলেন, হে আমার পিতা! তুমি তাহারাই ইবাদত কর কেন যে ৃৃনে না দেখে না এবং তোমার কোনই কাজে আসে না। (8৩) হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব। (88) হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। (8৫) হে আমার পিতা! আমি আশеকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে এবং তুমি হইয়া পড়িবে শয়তানের বন্ধু।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (স।)-কে বালেন, কিতাবের মৃধ্য ইব্রাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন। এবং আপনার এই যূর্তি উপাসক কাওমের নিকট উহা পাঠ করুন এবং যাহারা হযরত ইবৃরাহীম (আ)-এর বংশধর ও তাঁহার অনুসারী হইবার দাবী করে, তাহাদের নিকট তাঁহার ও তাঁহ।র পিতার সহিত পারস্পরিক যেই ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা বর্ণনা করুন। এই সত্য নবী রক ভাবে তাঁহার পিতাকে মূর্তি পূজা ইইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন উহা তার্হাদগকে জানাইয়া দিন। তিনি তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন :

[^0]
## 


 কতি হইতে आপনাক্ক সষ্ণ কतিতে পারে।














 ₹যागीन \& ५०)



তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া কেবল নারীদের উপাসনা করে আর জাহরর প্রকৃতপক্ষে কেবল ধৃষ্ট শয়তানেরই উপাসনা করে । (সূরা नিসা ঃ১১৭)

আল্লাহ্ তা অলা ইরশ্যাদ করিয়াছছন :

xয়ুতন পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা‘আলার অবাধ্য। সে তাহার প্রিতপলাকর হুকুম পালন করে না। ফলে আল্লাহ্ তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছেন । অতএ্র আপনি তাহার

অনুসরণ করিবেন না। তাহা ইইলে অপনিও তাহার মত ইইবেন।
মহান আল্লাহর ব|ণী :



 ना। जथб, শয়णन कि?




আল্মাহ্র কসম! আপনার পূর্বে অনেক জাতির নিকট আমি রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু শয়তান তাহার অপকর্ম সমূহকে তাহাদের নিকট সুসজ্জিত কর্ণরয়া দেখাইয়াছে। অতএব আজ শয়তানই তাহাদের বহ্ধু কিন্তু শয়তান তাহাদের কোন উপকার করিরত পারিবে না । এবং তাহারা মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করিবে । (সূরা নাহ্ল ঃ ৬৩)


অনুবাদ ঃ (8৬) পিতা বলিল, হে ইব্রাহীম! ঢুমি কি আমার দেব-দেবী ইইতে বিমুখ? यদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করিবই;

ঢুমি চির্রদিন্নে জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও। (89) ইববরাহীম বলিল, তোমার প্রি সাनাম, आমি আমার প্রতিপানকের নিকট তোমার জন্য ফ্মা প্রার্থনা করিব, তিনি আমার খ্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। (8৮) আমি তোমাদিগ হইতে ও তোমরা অল্লাহ ব্যতিত যাহাদিগের ইবাদত কর, তাহাদিগ হইতে পৃথক হইতেছি; আমি প্রতিপালককে আহ্নান করি; আাশা কর্রি আামর প্রতিপালককে আহ্নান করিয়া आমি ব্যার্থকাম হইব না।

তাফসীর ঃ হযরত ইবৃরাহীম (আ) ঢাঁহার পিতাকে বুঝাইবার পর তাঁার পিত তাঁহাকে বে জবাব দিয়াছিল, আল্লাহ্ ত'আলা এইখানে তাহার উল্লৈেখ করির্য়াছেন।

ইর্রশাদ হইয়াছে:

হযরত ইব্রাহীম (অ)-এর আব্সা বলিল, হে ইব্রাহীম! তুগি কি আমার উপাস্যসমূহের অবাধ্য? অর্থাৎ তুমি যদি তাহাদের উপাসনা ন|ও কর তবে অন্তত তাহাদিগকে গালি দিও না। তাহাদের দোষ বলিও না। যদি তুিি ইহ হইতে বিরত না হও তবে আমি উহার প্রতিশোধ প্রহণ করিব। তোমাকে গালি দিব, তোমর লোষ বनिব। হযরত ইবৃন অাব্বাস (রা) সুদ্দী, ইবৃন জুরাইজ, যাহ্হাক (র) ও আরো অনেরে

 এক যুগ তুমি আगর নিকট আসিও না। হাসান বাসরী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন,
 বनেন, ইব্ন आবূ তালহা ও আওফী (র) ... ... ... হযরতত ইবุন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বলেন, আমার পক্ষ হইতে তোমার উপর কোন শাস্তি পতিত হইনার পূর্বেই তুমি নিরাপাদ্দ আমাকে তাগ কর। যাহ্হাক, কাতাদাহ, অতীয়্যাহ আা-জাদনী, মালিক (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থই বর্ণনা করিয় ইবৃন জারীর (র) এই অর্থই প্রহণ করিয়াছেন। তখन হযরত ইব্রাহীম (অা) তাঁহার পিতাকে বनিলোন আপনার প্রতি সালাম ও শাব্তি বর্ষিত হউক, আমি আপনাকে কোন কষ্ঠ দিিব না।

ব্যেম আল্লাহ্ সু’মিনদের ખুণ বর্ণনায় ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
 সম্বোধন করিয়া কিছু বলে, তখন তাহারা তাহাদের সহিত অনর্থক বিতর্ক্ক লিপ্ত না হইয়া সালাম বলিয়া বিদায় গ্রহণ করে (সূরা ফুরকান ঃ ৬৩)।

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :


আর যখন তাহারা অনর্থক কথা শ্রবণ করে তখন তাহারা উহা হইতে বিরত থাকে এবং তাহারা এই কথা বলে, আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা জাহিল ও মুর্খদ্দর সহিত বিতর্কে जবতীর্ণ হই না (সূরা কাসাস ঃ৫৫)।

হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, যেহেতু আপনি আমার পিতা অতএব আমার পঙ্ষ হইতে অবাঞ্গিত কোন আচরণ হইরে
 জন্য আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর্রিন। তিনি যেন আপনাকে
 আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। অর্থাৎ তিনি আমাকে ঈমান ও ইসলাহের তাওফী"ক দান করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফস্সীর করিয়াছেন। মুজাহিদ কাতাদাহ.(র) ও অন্যন্য তাফসীরকারগণ ইহার তাফসীর করেন, তিনি বারবার আমার দু'আ কবূল করিয়া আমার প্রতি অনুণ্ণহ করিয়া থাকেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ) দীর্ঘকান যাবৎ তাঁহার আব্বার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। শাম (সিরিয়া) দেশে হিজরত করিবার পর এবং মাসজিদুল হারাম নির্মাণ করিবার পরও তিনি তাহার জন্য ক্ষা প্রার্থনা করিয়াছেন। হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ) ভুমিষ্ট হইবার পরও তিনি দু'আ করিয়াছেন :

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ও সকল মু’মিন বান্দাকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করিয়া দিবেন (সূরা ইব্রাহীম : 8১)। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর অনুকরণ করিয়া মুসলমানরাও ইসলামের প্রাথমিক যু.গে তাঁহা.দর মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ



তোমাদের জনা হযরত ইবৃরাইীম (অ) ও তাহার সহিত যাহারা উমান আনিয়াছিন তাহাদের মধ্যে উত্তস आদর্শ রহিয়াহে। যখন তাহারা তাহাদের কাওমকে বলিয়াছিন, তোমরা যাহার উপাসনা করিত্ছেছ আমরা উহা হইতে সম্শৃর্ণ মুক্ত। ... ... ... অবশ্য ইব্রাহীম (আ) তাহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, আiমি অবশাই আপনার জন্য ফমা প্রার্থনা করিব (সূরা মুমতাহীনা : 8)। ইश তোমাদের জন্য অনুসরণদ্যোগ্য নহে। অতএব
 কমা প্রার্থনা করিও না। অতঃপর অাল্লাহ্ তাजানা ইহাও উল্লেখ কর্তিয়াছছন বে, হযরত ইবৃরাইীম (আ) পরবর্তীত তাঁার এই আচরণ ত্যাগ করিয়াহিলেন।

ব্যেন ইরশাদ ইইয়াছে :


নবী ও মু’মিনদের পক্ষ মুশরিকদের জন্য ক্ষা প্রার্থনা করা উচচত নহহ... ... ... ইব্রাহীম (অ) বে ঢাঁহার পিতার জন্য কমা পার্থনা করিয়াছিােন, উश কেবল তিনি তাঁহার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন বনিয়াই করিয়াছিলেন। কিস্দু যখন ইহা স্প্ট হইয়া গেল বে, সে আল্মাহ্র দুশমন তখন তিনি তাহার নিকট হইতেে সশ্মৃর্ণ পৃথক হইয়া


মহান আল্লাহ্র বাণীঃ

जর্থাৎ जামি তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া থাকিব এনং তোমাদদর ও আল্লাহ্কে বাদ দিয়া বেই সকন বস্যুর তোমরা উপাসনা কর উহা হইততও আমি সশ্পূর্ণর্রপে সশ্পর্ক ছিন্ন কর্রিয়া থাকিব। জার আমি একমাত্র আমার পালনকর্তার ইবাদত
 পালনকর্তাকে ইবাদত কর্রিয়া বঞ্চিত হইব না ' '،سی' শব্দটি এখানন নিশতয়তার অথ্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ হযরত ইব্রাহীম (আ) হয়ত মুহাম্মদ (সা)-এর পরে সকন

আম্বিয়ার্যে কিরাল্যে সরদার-নেতা। অতএব ঢাঁহার দু‘আা ও ইবাদত নিশিচতভাবে জাল্লাহ্র দরবারে গৃহীত ও মকবুল।-

## 



অনুবাদ : (৪৯) অতঃপর যখন ঢাহাদিগ হইতে ও তাহারা জাল্লাহ ব্যতিত यাহাদিগের্র ইবাদত করিত, সেই সকন হইঢে পৃথক হইয়া পেল। তখন আমি তাহাকে দান কর্রিলাম ইস্হাক ও ইয়াকৃব এবং প্রত্যেক্কে নবী কর্রিলাম। (৫০) এবং তাহাদিগকে আমি দান কর্রিলাম আমার অনুথ্থহ ও ঢাহাদিগকক দিলাম সমুচ্ম यশ-সুनাম ও সুখ্যাতি।

ঢাফসীর ঃ আল্নাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইব্রাহীग (আ) ম丬ন আল্লাহ্র সব্রুষ্টি লাডের জন্য তাহার পিত ও কাওমকে পরিত্যাগ করিলেনন, তখ্ আল্ধাহ্ ত'আালা তাঁাাক্ক তাহাদদর পরিবর্ত্ত উত্তম লোকজন দান করিলেন। অর্থাৎ ঁাঁার পুত্র হযরত ইস্হাক ও প্ৗীত্র হযরত ইয়াকৃব (আ)-কে দান করিলেন।

অনাত্র ইরশাদ ইইয়াহে :


## আরো ইরশাদ হইয়াঢ় :

 করিয়াছি। হযরত ইসহাক (আ)-বে হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর পিতা ছছলেন এ বিষয়় কোন মতপার্থক্য নাই।

সূরা বাকারায় ইরশাদ হইয়াছছ :


অথবা তোমরা কি.তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকৃব (जা) ঢাঁার ইত্তিকালের পৃর্বে তাঁহার সন্তানদের নিকট জিঞ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কাহার ইবাদত করিবে? তাহারা বলিয়াছিন, আমরা সেই আল্মাহ়র ইবাদত র্করনন যাঁহার ইবাদত

আপনি করিতেন এবং আপনার পিত হযরত ইবূরাহীম, ইসমাইন ও ইসহাক যাঁহার ইবাদত করিতেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৩৩)

আলোচ আয়াতের মর্মও এটাই বে, আল্লাহ্ ত‘আআলা হযরত ইব্রাহীম (আ), ইসহাক ও ইসমাইল (আ)-এর দ্মারা ঢাঁহার নতুন বংশ্র ভিত্তি রচনা করিলেন। এবং চাঁাদদের দ্রারা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর চক্ষু শীতল করিলেন। আর এ উদ্দেশ্যে
 হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই নবী হইয়াছিলেন। নচেৎ আল্লাহ্ তা'আলা ৩ধু হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর নাম উল্লেখ করিত্তে ন।। বরং হযরুত ইউসুফ (আ)-এর নাম উল্লেখ করিতেন। তিনিও তো নবী ছিলেন। बেমন নবী করীম (সা)-কে একবার মখন সর্বাপপপ্ন উত্তম ব্যক্তি কে জিঞ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন :


ابراهيم خليل الله
হयরত ইবৃরাহীম খলীলুল্নাহ--এর পুত্র जাল্লাহ্র নবী ইসহাক (অ)-এর পুত্র আল্লাহ্র নবী হয়তত ইউসুফ (অা)। অপর এক বর্ণনায় রহহ়য়াছে :

اســـاق بن ابراهيم
সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্ষানিত ব্যক্তির পৌত্র এবং সর্মানিত বাক্তির প্রপ্পৗত্র সম্মানিত ব্যক্তি ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব̣ন ইব্রাইীস

মহান আাল্লাহ্র বাণী :


जার आমি তহাদিগকক আমার বহ রহমত দান করিয়াছি এবং এই পৃথিবীতে তাহাদের উত্ত্ম আলোচনাকে উচ্চর্যাদা দান করিয়াছি। অলী ইব্ন তালश (র) হযরত
 गালिक ইবุন आनाস (র) জনুহ্রপ বর্ণনা কর্যিয়াছেন। ইবุন জারীর (র) বলেন, সকন ধর্মের লোকেরাই হযরত ইবৃরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ). এর ওণণগান বর্ণনা করে ও প্রশাংসা করিয়া থাকেন। এই কারণে বলা হইয়াছ, তাহাদের উত্তম আলোচনাকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হইয়াছ্ছ। তাঁহাদের সকলের প্রতি সালাত ও সালাম।

#  <br>  

অনুবাদ : (৫১) এবং স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত মূসার কথা, সে ছিল বিফ্ধচ্রিত্ত এবং সে ছিল রাসূল ও নবী। (৫২) তাহাকে আমি আহ্নান করিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্মিণ দিক হইতে এবং আমি অন্তর্গ আলাপে তাহাকে নিকটবর্তী করিয়াছিলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাহাকে দিলাম তাহার ভ্রাতা হার্রনকে নবীরূপে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্র আলোচনা ৎশয করিয়া হযরত মূসা কালীমুল্নাহ্র আলোচনা তুরু করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে :

এই কিতাবে হযযরত মূসা (আ)-এর আলোচনা করুন। তিতিন আল্যাহ্র गানানীত
 হইতে নির্গত। অর্থ ইখ্লাসের সহিত ইবাদতকারী। সাওরী (র) বললেন, আবদুল আযীী ইব্ন রাফ (র) হইতে তিনি আবূ লুবাবা (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন শে, একদা হযরত ঈসা (আ)-এর সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাহল্মাহ্! মুসলিম ব্যক্তি কে? র্ত্নি বলিলেন, বেই ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমল করে এবং মানুয তাহাকে প্রশংসাi করুক সে তাহা পসন্দ করে না।


 নবী। আল্মাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-এর দুইটি বিশ্শেণণ এর্কার্রত কয়াছছেন। ইব্ন কাছীর—ゝ১ (৭ম)

হयরত गূラা (जা) বড় বড় উলুল আयম (দৃঢ প্রত্যয়হহহণকারী) পাঁচজন রাসূলের একজন। তাঁারা হইলেন-হযরতত নূহ্, হযরত ইবৃরাইীম, হयরত মূসা, হयরত় ঈসা ও रয়ত মুহাম্মদ (সা)।

মহান আল্লাহর বাণী :
. আার আমি মূসা (আ)-কে তূর পাহাড়ে তাঁার ডান দিক হইতে ডাক্য়াছিলাম যখন
 জন্য অপ্গর হইলেন এবং তূর পাহাড় তাঁহার ডান দিকের উপত্যকার এক কিনার্যায় উহা পাইয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা তাহাকে ডাক দিলেন। তাঁহাক্ অতি নিকটবর্তী করিয়া তাঁহার সহিত কথ্া বলিলেন।

ইব্ন জ্জারীর (র) इযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে প্রসংণগ বর্ণনা করেন, আন্वাহ् ত'আলা হযরত মূসা (आ)-কে এতই নিকট্র্তী করিলেন
 মুজাহিদ (র) আবুল আनীয়াহ্ ও অন্যান্য তাফ্সীর্রকারপণও অনুকূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কলন্রে শদ্দ দ্মারা তাওরাত লিথিবার শদ্দ বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী (র) বলেনন, আল্লাহ্ ত'অালা হয়তত মূস। (আ) কে আসমানে উঠাইয়া তাহার সহিত কথা বলিয়াহিলেন।

 হयরত মূসা (আ) বে সত্য নবী এই সস্পর্কে কথা বলিয়াছিলেন। ইন৭ন অবৃ হাত্মি (ন) ... ... ... হयরত আমর ইব্ন মাদী কারূব (রা) হইতে বর্ণনা কর্রন, আল্gাহ্ ত'আনা যथन হ্যর়ত মূসা (আ)-কে চূর পাহাড়ে তাঁহার নিকটবর্তী করিলেন, তখন তিনি তাঁহাক্ বলিলেন, হে মূসা! যখন আমি তোমার জন্য এমন অত্তর সৃা্টি করিয়াছি যাহা দ্দারা শোকর করিরে এবং জবান সৃষ্টি করিয়াছি যাহা দ্রার যিকির কর্ররে এবং এगন সৎ শ্ত্রী দান করিয়াছি, শে উত্তম ও সৎ কাজে তোমাকে উৎসাহিত করিরে তখন তুমি বুবিাবে, বে তামি কল্যাণ্ণ তোমাকে দান কর্রিয়াছি। আর যাহাকে আমি এই সকল নিয়ামত হইঁতে বঞ্চিত রাখ্য়াছি তাহার জন্য য্যে কন্যাণের কোন দ্বারই অাশ উনুক্ত করি নাই।

 ভাই হযরত হার্রনকে ঢাঁার সাহার্যার্থে নবী করিবার জনা দু‘অ৷ কারয়াছিলেন, অমি

উহা কবুল করিলাম এনং তাহার ভাই হার্রনকে নবী করিয়া ঢাহার সাহার্যার্থে দান করিয়ছছ্নাম।

যেমন ইররাদ ইইয়াছে :


আমার ভাই হার্নন আমার তুলনায় অধিক সুন্দর বক্তব্য পেশ করিতে পারর । অতএাব আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাহাকে আমার সহিত নবী করিয়া প্রেরণ করুন সে আगার কথার সমর্থন করিবে। আगার তো আশংকা হইতেছে যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। (সূরা কাসাস ঃ ৩৪)

তখন আল্মাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করিলেন ঃ
 অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :


আমার সহিত হার্রনকে প্রেরণ করুন। আমি তো তাহাদের র্সাহত এক অপরাধ করিয়া বসিয়াছি। অতএব আমার ভয় ইইতেছে যে, তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিবে। (সূরা ふু'আরা ঃ ১৩ ও ১৪)

পূর্ববর্তী কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন, হযরত মূসা (অ।) হযরত হারূন (আ)-কে নবী করিবার যে সুপরিশ করিয়াছিলেন দুনিয়ায় ইহা অপ,পক্ষা অধিক বড় সুপারিশ কেহ কাহারও জন্য করে নাই।

আল্নাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :


আর আমি আমার বিশেষ অনুগ্গহে তাহার ভাই হার্রন (আ)-কে নবী করিয়া তাহাকে দান করিয়াছিলাম।

ইব্ন জারীর (র) ... ... ... ইকরিমাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াঢ্ছেন তিনি বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)

 ছিহেন। কিন্ত্র আল্লাহ্র ইচ্झ ইহাই ছিন, বে তিনি হযরত মূসা (অ)-এর দু‘আয় হयরত शাক্রন্ক্ নবুওয়াত দান করিরেন এবং তাহার দ্মারা হযরত যূস। (আ)-কে সাহায্য করিবেন। হন্ন आবূ হাতি (র) হাদীসটি ইয়াকৃব ইব্ন ইব্রাহীস দাওরাকী (র) হইতে


-
অनूবাদ : (৫8) ग्यंর্রণ कর, এই কিতাবে উল্নিशিত ইসসাঋলের কथা লে ছিল थতি্যणতি পান্নে সত্যাঝ্যী এবং সে ছিনং রাসূন ও নবী (৫৫) সে তাহার পরিজনবর্গকে সানাত ও যাকাত্রে নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তাহার প্রতিপালক্কে সন্তোষভজন।

তাফ্সসীর : হযরত ইসমাউন (আ) यিनि হয়ত ইব্রাহীম (আ)-এর পুত্র এবং
 করিয়ায়ান এে, তিনি এক ওয়াদা পালনকারী সত্য বান্দা ছিলেন। ইবিন জুবাইর (র) বলनন, इয়ত ই সসাখলন (আ) যখনই ঢাহার পাননকর্তার র্गাহত কোন ওয়াদা
 করিয়াছছুন উश! भালন কর্রিয়াছ্ন ও মানত পূর্ণ করিয়াচছন।

ইবุন জরীী (র) ... ... ... সাহন ইব্ন जাকীল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াफ़ছন, বে
 বলিয়া ఆয়াদা করিয়াছিলেন। হযরত ইসমাঈল (অ) তাঁহার ওয়াদ| জনুযায়ী লেই স্থানে হাयির হইালেন। কিত্তু লেই লোকটি তথায় উপস্থিত হইতে ভুলিয়। পোলেন। হযরতত

 এখান্নই অगার ওয়|দা অনুযায়ী তোমার অপপক্ম করিতেছ্ছি। হযরত ইসমাঈল (অ)-এর এইক़প ওয়াদা পাননের জনাই আল্লাহ् ইরশাদ করিয়াড়ুন :

भুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমার জানামতে তিনি এক বৎসর পর্ষ্ত সেই স্থান্ন অপেক্কা করিয়াছিলেন। ইব্ন শাওয়াব (র) বলেন, আমার জানাग৩ র্ত্ণ লেই স্ছান্ন একটি ঘর নির্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে এবং আবূ বকর সুহা্পদ ইবৃন জাফর (র)
 ইবৃন আবুল হামসা (রা) ইইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনুন্ধাহ (সা)-এর নবুওয়াত்

 করিবার ওয়াদা করিয়াছছিনাম। কিন্তু আমি উক্ত দিন এবং উহার পর্রদদন आসিিভ ভুল্য়য়া গেলাম এবং তৃতীয় দিন আসিয়া উপস্থিত হইলাম। র্দেখিলাম রাসৃনুল্নাহ্ (সা|) जামার জন্য তथनও অপেক্থ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিালেন, দে যুবক! ভूমি আगাকে বড় কষ্ঠ দিয়াছ। ब¡ইখানে আমি তিন দিिন যাবৎ তোমার জনা অ.পপ্মা করিতেছি।
 তाशমান (র) ... ... ... আবদून করিম হইইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্কয়াড়ছন। কেহ কেহ
 সত্যাশ্রয়ী এই কারূণণ বলিয়াছেন শে, তিনি ঢাঁহার পিতা হয়ত ইব়রাইীম (অ)-কে প্রত্র্র্রুতি দান করিয়া বলিয়াছিলেন :


ইনশাল্লাহ্ আপনি आমাকে ধধর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাইবেন। (সৃরা নাকারা ঃ ১০২) অতঃপর তিনি তাঁহার ওয়াদা পালনে সত্য প্রমাণিত হইয়াছেন। জয়াদা পালন করা একটি প্রশংসিত গুণ যেমন উহা খেলাপ করা একটি জঘন্য দোয।

ইরশাদ হইয়াছে :


تَتُوْلـوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنُ
হে মু'সিনগণ! ঢোমরা এমন কথা কেন বল, যাহা তোমরা নিজজরা পালन কর না?
 সাফ্ফ: \&-৩)।

রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মুনাফিকের চিছু তিনটি-মখ্ तে কথা বালে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা কার খেলাপ করে। এবং তাহার নিকট কোন আমানত রাখা

ইইলে উহা খিয়ানত করে। উপরোক্ত চরিত্রত্লো যখন মুনাফিকের আলামত, সুতরাং ঊহার বিপরীত মু’মিনের ণুণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই কারণণ আল্পাহ্ ত‘আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-কে তাহার ওয়াদা পালনের প্রশংসা করিয়াছছ্ন। রাসূনুন্নাহ্ (সা)ও ওয়াদা পালনকারী ছিলেন। তিনি যখনই কাহারো সহিত কোন ওয়াদা করিতেন, উহা পালন করিতেন। একবার তিনি স্বীয় কন্যা হযরত যায়নাব (রা)-এর স্বামীর ওয়াদা পাননের জন্য ঢাঁহার প্রশংসা করেন। তিনি তাহার সশ্পর্কে বলেন,
حدثنى فصدقنـى ووعدنى فـوفى لـى

সে আমার সহিত যাহা বলিয়াছে সত্য বলিয়াছে। আমার সহিত ওয়াদা করিয়া উহা পানन করিয়াছছ।

হयরুত নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত অাূ বকর সিদ্দীক (রা) বनिলেন, यদি রাসূनूল्नाহ् (সা) কাহারও সহিত কোন ওয়াদা র্কর্যা থাক্লন, কিংবা তাঁহার উপর কাহারও কোন ঋণ থাকে তবে সে যেন আমার নিকট আলে, আমি উহা আদায় করিব। এই ভোষণার পর হযরত জাবির ইব্ন আাবদুল্মাহ্ (রা) आাfয়া বলিলেন, একবার রাসূনুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিয়াছিলেন, यদি বাহরাইন হইতে गাল আলে তবে আমি তোমাকে এত, এত, এত, দান করিব। जর্থাৎ তিন মুধ্টি মাল দান করিব। অতঃপর হযরত অবূ বকর (রা)-এর আমনে বাহরাইন হইতে गাল आসিল, তখন তিনি হয়রত জাবির (রা)-কে তাঁহার মুষ্টি ভরিয়া মান লইতে হকুম করিরেনন। এক মুধ্টিতে পাচ দিরহাম হইল। এইভাবে তিনি তিন মুষ্টি লইতে হকুম করিলেন।

## মহান আল্লাহ্ বলেন :

 প্রকাশ হযরত ইসমझল (অা) হযরত ইসহাক (অা) অপপেক্ম র্অধিক সর্যাদাশীন ছিলেন।
 তিনি হযরত ইসমাঈল (অ)-কে নবী ও রাসূন বলিয়া ঘোষণা করিয়াাড়েন।

মুসলিম শরীকে বর্ণিত রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন :


আল্লাহ্ ত'আলা হযরতত ইব্রাহীম (আ)-এর সন্তানদের ग:্য় হয়ত ইসমাঈন (আ)-কে মনোনীত করিয়াছেন। এই হাদীসও আমাদদর বক্তব্যের সত্ত প্রাাণ করে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :


আর তিনি তাঁহার পরিবারের লোকজনকে সালাত ও যাকারতর নিার্দে৷ দিত্তন এবং তিনি তাহার পালনকর্তার দরববারে খুব থ্রিয় ছিলেন। এই আয়াত দ্বারাও হযরত ইসমাঈল
 পালন করিতেন, অপরদ্রিকে তিনি তাঁহার পরিবার্রের লোকজনাক্ও আা়़াহ্র নির্দ্রেশ।
 নির্দেশ দিয়াছেন :

आপনি आপনার পরিবারহুকু লোকজনকে সানাতের হকুম করুন এনং নিজজ্ ও উহা

 يُوْمَرْوْنْ
হে ঈমানদারণণ! তোমরা তোমাদের নিজ সত্তা ও তোমাদের পরিবারভ্রক্ত

 করে না বরং তাহাদিগকে যাহা হকুস করা হয় উহা তাহারা পালন কারুন। (সূর। তাহ্রীম : ৬)

आয়াতের মর্ম হইন, তোমরা তোমাদhর পরিবারের লোকজনাক্ক সৎকাজ্রর আদ্দশ ও অসৎ কাজ্রে নিযেষ করিতে থাক। তোমরা তাহাদিগকে এর্गণিডাবে লেকার ছাড়িয়। রাঘিও না। নচেৎ কিয়ামত দিবসে তাহারা আওনের ইম্ধন হইবে।





 ছিটাইয়া দেয়। হাদীসটি ইমাম অবূ দাউদ ও ইনীন মাজাহ (র) বর্ণনা কর্কয়াছ়ুন। इয়ত অবূ সাঋদ ও আবূ হরায়রা (রা) নবী করীম (সা) इইরে বণ্ণনা করেরন, নবী কয়ীম (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন : যখন কোন ব্যক্তি রাত্রে জাঘ্রত ইইয়া ঢাহার ন্ত্রীক়ও


তাহািিগকে সেই সকল নরনারীদের অত্ত্ভুক্ত করেন, যাঁহার৷ অনেক গিকির করে। হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) রেওয়ায়েত করিয়াছছ্ন।


অনুবাদ : (৫৬) স্মর্রণ কর এই কিতাবে উল্লিথিত ইই্রীসের কथা, সে ছিন সত্যনিষ্ঠ নবী; (৫৭) এবং আমি তাহাকে উন্মীত করিয়াছিলাম উচ্চ মর্यাদায়।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ ত'অাना হयরত ইদ্রীग (আ)-এর প্রশাংসা করিয়া বলেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ পুণ্যবান নবী ছিলেন এবং অল্ধाহ্ অাহাক্ক সুউफ্চ স্থান্ন উঠ্ঠইয়াছেন। পৃর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে বে, মি‘রাজের রাত্রে রাসৃনুন্สাহ্ (সা) চতুর্থ আসমানে তাঁহার নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করিয়াছ্ন। এই ক্ষেত্রে ইনৃন জরীীর (র) একটি আার্ৰর্যজনক রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইউনুস ইবุন আবদুল আ‘‘া (ब)

 মাষ্যমে জানাইয়া দিলেন•শে, প্রতিদিন সমপ্ম জাদম সন্তানের অাশালর সমপরিমাণ আমল তোমার একার জন্যই আমার নিকট উঠাইয়া থাকি। আন্ধাহৃর পক হইতে এই কथা জানিয়া তাহার অন্তরে অধিক আমল করিবার ধ্রেরণা জনা হইন। অতঃপর একদিন
 ত‘অালা আমার নিকট এইর্রপ ওইী প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আর্পান মালাকুল ফিরিশ্তাকে বলিয়া দিন, তিনি যেন আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত কর্রেন ল্যে আাম অধিক আমল করিতে সুয়াগ পাই। এই কथার পর উক্ত ফিরিশৃতত তাহাকক ঁঁছার দুই ডানায় উঠাইয়া আসমানে আরোহণ করিলেন। যখন চতুর্থ আসমানে প্ৗৗছল• তাখন মালাকুল মাওতের সহিত সাশ্মৎ घটিল। উত্ত ফিনিশ্তা মানাকুল্ মাওততর নিকট হয়ত ইদ্রীস
 বলিল, তিনি আমার পিঠের উপর। তখন মালাকুল মাওত বলিল, আপার্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে আমি ভেন চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আ)-এর রূহ কনয করি। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি তাহার র্রহহ চতুর্থ আসমানে কি ভাবে কবয় কর্কন অথচ, ইদ্রীস (অ) তে। পৃথিবীতত রহিয়াছছন। অতঃপর তিনি সেই স্থানেই জাহার র্রহ্ কব্য

করিলেন । ইসุরাঈলী রিওয়ায়েত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র্) অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্木|স (রা) বর্ণনা করেন একবার তিনি কা‘বরে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়য়তর ন্যায় বর্ণনা করেন। তবে তাঁহার এই রিওয়ায়েত অনুসারে হযরত ইদ্রীস (আ) ফিরিশ্তাকে বলিলেন, আপনি মালাকুল মাওতকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আসার বয়স কত অবশিষ্ট আছে। যেন অধিক পরিমাণ আমন্ণ করিতে পারি? এই রিওয়ায়়তত ইহাও বর্ণিত যে, ফিরিশ্ত্া যখন সালাকুল মাওতকে হযরুত ইদ্রীস (আ)-এর বয়স সম্পর্ক. ভিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মালাকুল মাওত বলিলেন, আমি না দেখিয়া বলিতত পার্র না। অতঃপর দেখিবার পর তিনি বলিলেন, ঢুমি আমাকে এমন এক ব্যক্তির বয়স সম্পর্ক্ক জিজ্ঞাসা করিয়াছ यাঁহার বয়স এক্টুও অবশিষ্ট নাই। অতঃপর ফিরিশাত্ত তাঁহার ডানার নিচে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, হযরত ইদ্রিস মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। অথচ, তিনি কিছু বুঝিতে পারেন নাই।

ইব্ন আবূ হতিম (র) অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্সাস (রা) হইরত বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইদ্রিস (আ) দর্জী ছিলেন। তিনি যখন সুঁচ দ্বারা ফোঁর দিততেন তখন সুবহানাল্লাহ্ বলিতেন। এইভাবে তিনি দিন শেষ করিতেন এবং সক্গ্যা কাল্লে। তাঁহার চাইতে অধিক নেক আমলওয়ালা ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেছ হইইত না। অত্র রিওয়ায়েতের অবশিষ্ট অংশ পূর্ববর্তী রিওয়ায়েতের মত।

ইব্ন আবূ নজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইতে ब্রসংগে বলেন, হযরত ইদ্রীস (আ)-কে ও হযরর্ত ঈসা (অ)-এর নায়া আসসানে উঠাইয়া লওয়া ইইয়াছে। তিনিও তাঁহার ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন নাই। সুফিয়ান (র)
 বলেন, হযরত ইদ্রীস (আ)-কে চতুর্থ আসমানে উঠান হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, ষঠ্ঠ আসমানে উঠান হইয়াছে এবং সেইখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) ও অনুর্ূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হাসনন বাস্রী (র) এবং আরো অনেকে বেহেশ্ত। অর্থাৎ হযরত ইদ্রীস (जা)-কে বেহেশ্তের সুউচ্চ স্থানে আসীন করা হইয়াছছ।


ইব্ন কাছীর——২২ (৭ম)


অনুবাদ ঃ (৫৮) নবীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন, ইহারাই তাহারা, আদমের ও যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম তাহাদিগের বংশোদ্ডূত। ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোজ্ডূত ও যাহাদিগকে আমি পথ নির্দেশ করিয়াছিলাম ও মনোনীত করিয়াছিলাম, তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত; তাহাদিগের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হইলে তাহারা সিজ্দায় লুটাইয়া পড়িত ক্রন্দন কর্রিতে করিতে।
 সালাম যাঁহাদের আলোচনা এই সূরা এবং অন্যান্য সূরায় কর। হইয়াছছ, তাঁহার। ইইইলেন :


হযরত আদম (আ)-এর বংশধরের সেই সকল নবী পয়গম্বর যাঁহাদদর উপর আল্ধাহ্ তা‘আলা নিয়ামত বর্ষণ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, অম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম উদ্দেশ্য নহেন, বরং সমগ্র অম্বিয়ার়़ কিরামকে
 (আ)-কে বুঝাन হইয়াছে। (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। ইসমাঈল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়ার্ম (আ)-কে বুনান হইয়াছে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, আর এই কারণেই তাঁহাদের পৃথক পৃথক বংশ উল্ধেখ করা হইয়াছে । যদিও হযরত আদग (আ)-এর সহিত সকলেরই বংশ মিলিত ইইয়াঁ. । ক্ত্তু উল্লিখিত নবীগাণর কেহ এসনও ছিলেন যিনি হযরত নূহ (আ)-এর সহিত তাঁহর ন্টীকায় ছিললেন ন।। আর তিনি হইলেন, হযরত ইদ্রীস (আ)। হযরত ইদ্রীস (আ) ছিলেন।, নূহ্গ (অ)-এর দাদা। আমি বলি. হযরত ইদ্রীস (আ) হযরত নূহ্ (আ)-এর নংা•শর गৃল স্তম্ভ ছিিলেন । কেহ কেহ বলেন, হযরত ইদ্রীস (আ) বনী ইসরাঈলের অবী ছিলেন। দলীল হিসাবে তাঁহারা মি‘রাজ্জের হাদীস পেশ করেন। মি‘রাজের হাদীস বর্ণিত হইয়াচহ, যখন হয়রত ইদ্রীস (আ)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত হইল, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্
(সা)-কে مـرحبا بالنى الضـالح والاخ الصـالـح পুণ্যবান নবী ও পুণ্যবান ভাই বলিয়া স্বাগত জানইয়াছিনেন। হयরত ইব্রাইীম ও হयরত আদম (অ)-এর ন্যায় الولد الصـالع পূণ্যবান সন্তান বলিয়া সম্বোধন কর্রেন নাই।

ইবৃন आবূ হাতিম (র) ... ... ... হযরুত আবদূল্মাহৃ ইবุন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত ইদ্রীস (আ) হযরত নূহ্ (আ)-এর পৃর্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ ত‘আলা ঢাঁহাকে তাঁহার কাওমের নিকট প্রেরণ করিয়া|ছানে। তিনি তাহাদিগকে এই নিদ্দেশ দিয়াছিলেন, তাহারা যেন এই আাকীদা ও বিশ্ধাস অত্তরে পোযণ করে শে আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ বাই। ইহার পর তাহাদ্রের যাহ। ইচ্ঘ তহারা
 তা'জানা তাহাদিগকক ঞ্ধংস করিয়া দিনেন।

আলোচ্য অয়াতে কেবল উল্লিথিত নবীপণ উক্mশ্য নহেন বরং আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম উশ্দেশ্য। এই মতের সমর্থন্ন সূরা আনআ|'ম-এর এই আয়াত পেশ| করা হয় :




ইহা ইইল আমার দীলন যাহা ज़ামি ইব্রাহীমকে ঢাঁার কাওাসের কাছে পেশ করিবার জন্য দান করিয়াছিনাম। যাহাকে ইচ্ঘা আমি অনেক মর্यাদা দান করিয়া थাকি आপনার প্রতিপালক বড়ই কৌশলী, অত্ত্ত বিজ্ঞ। আার আiি তাহাক্ক পর্যায়্রন্ম ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করিয়াছি। আর পূর্রে আমি নূহৃকেও ছিদায়़ত দাল র্করয়াছি। তাঁহার বংশধর হইতে হযরত দাউদ, সুলাইমান, অইউব, ইউসুফ, মূগ। ও হাক্রনকেও হেদায়েত দান করিয়াছি ও নবী করিয়াছি। সৎ ও পুণ্যবান লোক্দিগকক आগি এইর্রপ প্রতিদান দিয়া থাকি। যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও সকনেই बেক ও সৎলোকদের অন্ত্ভুক্ত ছিলেন। আর ইসমাখল ও ইয়াসা, ইউনুস ও নূত সকনাকুই আাি নিকনাসীর

উপর ফयীলত দান কর্যিয়াছিলাম। এবং ঢহাদের পৃর্ব পুরুমদের মষ্য হইতত, তাহাদের সন্তানদের মধ্য হইতে ভাইদের মধ্য ইইতেও তাহাদিগকক আামি সন্োনীত কর্রিয়াছি এবং সরূল পথথর হিদায়েত দান করিয়াছি ... ... ... ... তাহারাই হইলেন সেই সকন লোক যাহাদিগ্কে আল্লাহ্ ত‘আলা হিদায়াত দান করিয়াছেন, আপনিও তাহাদদর হিদায়াত অনুসরণ করুন। (সূরা আন আম ঃ ৮৩-৯০)

অত্র আয়াত দ্রারা প্রকাশ, যাহারা মহান আল্ণাহ্র বিশেय নিয়ামত ও হিদায়েত প্রাষ্ট হইয়াছেন, ঢাঁহারা ঔયু উপরে উল্লিথিত আয়াতের বিশিষ্ট কয়েকজন নহহে বরং বিশেষ নাম উল্লেখ করিয়া সমপ্প আম্বিয়ার্য় কিরামকেই বুঝান হইয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছছ:


আম্বিয়ায়ে কিরামদের সধ্যে হইতে কিছু আষ্বিয়া কিরান্মর নাম ভে। উল্লেখ করা হইল এবং তাহাদের মধ্য হইঢে অনেক রহিয়াছে যাহাদের নাম উন্লেখ করা। হয় নাই। (সূরা মু’মিন : ৭৮)

সহীহ্ বুখারী শরীফফে সুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, একবার fি́ি হযরু ইবุন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সূরা ছোয়াদ-এর সধ্ধ্য কি সিজ্দার আয়াত আছ্ছ? তিনি বनिলেন ই, অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন :

অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের নবীও সেই সকল লোকদদর অন্তর্ভুক্ত যাহাদিগকে অনুসরণ করিবার জন্য হকুম করা হইয়াছে। এবং হযরতত দাউদ (অ) সেই সকল অম্বিয়ায়ে কিরাম্মের একজন যাঁহাদের অনুুরণ করিবার হকুস দেওয়া হইয়াহে।

মंशান অল্gাহর বাণী :

আল্লাহ্ ঢ‘‘অना ইরশাদ করেন, যখন তাহাদের নিকট পর়স করণাময় আল্লাহ্ ত"আলার দলীল প্রমাণ সম্বলিত আয়াতসমূহ তিনাওয়াত করা হয় তখन তাহারা আল্লাহ্র শোকর ও তাঁার প্রতি প্রশশংসা জ্ঞাপনার্থ বিনর্যের সহিত সিজ়দায় অবনত হয়।
 করেন বে, এই অয়াত তিলাওয়াত করিলে কিংবা শ্রবণ করিলে র্জান্বয়ায় কিরামের অনুসরণাた্থ সিজ্দা দেওয়া ওয়াজিব। সুফিয়ান সাওরী (র) ... ... ... আবূ ম'মার হইতে বর্ণনা করেন বে, একবার হযরত উমর ইবৃনুল খাত্তাব (রা) সূরা মারইয়াম পাঠ করিয়া সিজ্দা করিলেন। সিজ্দা শেळে তিন্নি বলিলেন, সিজ্দা ঢে। করিলাম কিন্তু

আম্বিয়ায়ে কিরাম্মের সেই ক্রন্দন কোথায় পাইব। ইব্ন জবূ হাত্মি ও ইবৃন্ন জরীর (র) ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইব্ন জরীরের রিওয়ায়েত্ত আবূ गা'गার (র)-এর উল্লেখ নাই।


অনুবাদ : (৫৯) উহাদিগের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তাহারা সালাত নষ্ট করিল ও লালসা-পরবশ হইল। সুতরাং উহারা অচিরেই কুকর্ম্মর শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। (৬০) কিন্ত্র তাহারা নহে যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান आনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে উহারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উহাদিগের থ্রতি যুলুম করা इইবে ना।

তাফসীর ঃ চরম সৌভাগ্যের অধিকারী আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ঢাঁशদের অনুসারীগণ যাঁহারা আল্লাহ্র নির্দিধ সীমায় অবস্থান করিয়াছেন। ঢাঁহার আদ.দশসমূহ পালন করিয়াছেন এবং নিযযষসমুহ বর্জন করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার এই সকল থ্রিয় বান্দাগণণর আলোচনার পর ইরশাদ করিয়াছেন : সকল প্রিয়জনের পর তাহাদের অযোগ্য বংশধর তাঁহাদের স্থান্ন আসিল, যাহারা
 ’যাহারা বিনষ্ঠ করিল, তাহারা অন্যান্য আমলের যে কোন গুরুত্তই দিরেব না এবং উহা আরো অধিক নষ্ঠ করিবে উহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইহা ছাড়া ঢহারা প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা ও আরাম আয়েশে নিমগ্গ থাক্ক ও উহার দ্বারাই শাত্তি লাভ করিবার চেষ্টা করে। তাহারা অচিরেই কিয়ামত দিবরে गহার্ষ্মত ও তাহাদের অপকর্ম্রের অশ্গুভ পরিণতির সম্মুখীন হইনে।

উলামায়ে কিরাম সালাত বিনষ্ট করিবার অর্থ কি এই রিযয়ে মতপার্থক্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, সম্পূর্ণরূপে সালাত পরিত্যাগ করা। মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব (র) কুরাযী, ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) ও সুদ্দী (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ও এই মত পসন্দ করিয়াছছন। এই কারা.ৎ পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী অন্নক উনামা ও আইম্মায়ে কিরাম সালাত ত্যাগকারীক্ক কাক্র্র বলিয়া মন্ত্ব্য কর্রিয়াছেন। ইমাग আহ্মাদ (র)-এর প্রসিদ্ধ মত এবং ইমাম শাফিফদ্দ (র) ইইতে বর্ণিত একটি মত ইহাই। দनীল হিসাবে তাহারারা এই হাদীস :

بين العبد وبـين الشبرك ترك الصلوة
বান্দা ও শিরকের সাঝে পার্থক্য হইন সালাত পরিত্যাগ। অপর হাদীস:
العهد الذى بينـنا وبينهم الصـلوة فـنـ تركهبا فقـْ كفر

আমাদের ও তাহাদের মাব্রে যেই পর্থক্য রহহ়াছে উহা হইল সানাততর পার্থক্য। जতএব শেই ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করিল, সে কুফরী করিল। এই ববगয় সস্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করিবার ইश সপ্ত স্থান নহে।

 হইল, উश্ সঠিক ওয়াক্ত আদায় না করা। সানাত পরিত্াগ করা ঢো কুফ্র। ওয়াকী (র) ... ... ... হয়র ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত বে, একবার তাহাক্ক জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্মাহ্ ত‘তানা পবিত্র কুর্রানে সানাত-এর কথা নহুবার উন্নেখ
 অनসত করে। কোথাও অটল রহিয়াছে। আবার কোথাও করে ইত্যাদি ইরশাদ করিয়াছেন। তখন হযর়ত ইব্ন মাসউদ (রা) র্বলালেন, এই সকল স্शানে ‘সালাত’ দ্বারা সানাতের ওয়াক্ত বুঝান হইয়াছে। তখখ ‘তঁহারা বালালেন, আমরা जো পৃর্বে ইহা দ্বারা সালাত ত্যাগ কंরা বুঝিতাম। হযরত ইবৃন যাग৬দ (র।) বলিলেন, সালাত পরিত্যাগ করা তো কুফ্র। মাসক্রক (র) বলেন, ব্যু ব্যাক্ত. নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তর নামাय পঙ়্ে তাঁকক গাফিন ও অनসদ্দের তালিকাভুঞ্ত করা হ! না। সাनाত বিনষ্ঠ করিবার অর্থ হইন, সালাতের ওয়াক্ত মত উহা অাদায় না করা এনং সালাত নষ্ট করিয়া স্ধীয় ধ্ষংস ডাকিয়া আনা হয়। ইমাম আওযায়ী (র) ইবৃ木াইীস ইন̣ন ইয়াযীী (র) হইঢে বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইব্ন আাবদুল आযীय (র)


পাঠ করিয়া বনিলেন, সানাত বিনষ্ট করিবার অর্থ উহা বর্জন কর়া নাহ বাহং সময়মত উহা আদায় না করা।

ইব্ন আবূ নাজীহৃ (র) বলেন, সুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রন, তিিন বলেন, যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হইবে এবং হযরত মুহান্মদ (সা)-এর উग্মাতের সৎ ও ভাল লোক শেষ হইয়া যাইবে, তখন অবশিষ্ট লোক সালাত নষ্ট করিবে এবং প্রর্বৃত্তির বশীভূত হইয়া অলি-গলিতে পণ্রে ন্যায় ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। ইব্ন জুরাইজ (র) যুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির জু‘ফী (র) মুজাহিদ, ইর্করিমাহ ও আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, শেষ যুগে এইর্গপ পরিস্থিিত সৃষ্টি হইবে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, হারিস. (র) মুজাহিদ (র) হইত়ে বর্ণনা করেন শে, তিনি

এর তাফ্সীর প্রসংণগ বনেন, এই উম্মাতের লোক এমনও হইনে পও ও গাধার ন্যায়
 পৃথিবীর সানুয হইতে নজ্জাবোধ করিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ्মাদ ইব্ন সিনান ওয়াসিতী (র) ... ... ... হয়़ত আবূ সাঈদ থুদ্রী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুন্মাহ্ (সা)-কে ইরশাদ
 সালাত নষ্ট করিবে এবং প্রবৃত্তির বশীডূত হইয়া ভোগ বিলাস করিরে তাইার। অচিরের্রে ক্ষত্পিস্থ হইবে। তাহার পর আরো কিছু অব্যেগ্য লোক হইরে যাহারা কুর্ান পাঠ
 পাঠ করিয়া থাকে। মু’মিন, মুনাফিক ও কাফির। হাদীলের র্াবী বশীর (র) তঁহার উস্তাদ অनोদhর নিকট হাদীসের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিল়ে তিনি বললেনন, সু'সান তে কুরजানের প্রতি বিশ্ধাস স্থাপন করে। মুনাফিক উহাকে অস্বীকার করে এবং কাফ্র ও পাপী উহার সাহায্যে জীবিকা উপার্জন করে। ইমাম আহ্যাদ (র) আiবদুর রহমান (র) হইইত অনুส্রপ বর্ণনা কর্যিয়াছছন।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ... হয়রত অায়েশ৷ (রা) হইইে বর্ণনা কর্রেন যে, তিনি সুফ্ফে বাসীদ্দর জন্য কিছ্ম সাদাকা প্রেরণ। ক্করয়া বলিয়া দিতেন, ইহ হইতে কোন অসৎ বর্বর নারী পুরুষকে দান করিবে না। অাম রাসূনুলল্মাহ (সা)-কে বनিরত ऊনিয়াহি, ইহারাই হইন সেই অযোগ্য লোক যাহাদের সশ্পক্ক আাল্মাহ্ ত'আলা

ইর্রশাদ কর্যিয়াড়ে। হাদীসটি গারীব।
ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ... ... ... गুহাম্মদ ইবৈন कাব কুাযী (র) হইত়ে বর্ণনা করেন, তিনি

এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এই অযোগ্য লোক হইল পাশচাত্যে নাদশাহ্, যাহারা সর্বাধিক জঘন্য অধিপতি। কা‘ব আহ্বার (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসगা! আমি পবিত্র কুরআনের উক্তি অনুসারে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এই সকল লোকদের गা:ধ্য পাই যাহার। মদ্য পান করে, পাশা খেলে, ইশার সালাত না পড়িয়া নিদ্রা য়ায়, অর্যাধিক পানাহার করে এবং জামা‘আত পরিত্যাগ করে । অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ কর্রাল্েন :


অতঃপর তাহাদের পরর এমন অয়োগ্য বংশ আসিল যাহার৷ ভে|ণ-বিলাসিতায় মত্ত হইইল, তাহারা অঢিরেই ভীযণ ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। হাসান বাসার্র (র) বলেন, ঐ সকল লোক মসজ্জিদ অনাবাদী রাখখ এবং তাহারা বৈঠক ঘর সর্জ্জিত করিয়| রাখখ। আবুল আশ্হাব আল-উতারেদী (র) বলেন, আল্মাহ্ তাআআলা হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট ওহী যোেগ বলিলেন : হে দাঁদ! তুমি তোমার সহচর্রদিগকক সতর্ক কর, তাঁহারা যেন কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূর্ণ করা হইতে বিরত থাকে। যাহাদের অন্তর দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার চিন্তায় ডুবিয়া থাকে, আমি তাহাদের জ্ঞানের উপর পর্দা নটকাইয়া দেই। কোন বান্দা যখন তাহার কুপ্রবৃত্তির জন্য কামনা-বাসনাকে প্রাধানা দান কর্র তখন তাহাকে সেই নিম্নত্ম শাস্তি দান করি তাহা হইল, তাহাকে ত|মি আমার ইনাদত ইইতে বঞ্চিত করি।

ইমাম আহমাদ (র) ... ... ... উক্বা ইব্ন আমির (রা) ইইতত বা্ণত, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উম্মাতের উপর আমি দুইটি নস্তুর ভয় করি, কুরআন ও ইট। ইটটর ভয় এই কারণে করি যে, ইহার কারণণ ল্লাক গিথ্যা ও বানাওটির পিছনে পড়িবে। অসৎ কামনা বাসনার অনুসরণ করিবে ও নাगায ত্য।গ করিরে। আর কুরআনের ভয় এই কারণে যে, এই প‘বিত্র কুরআন মুনাফিকরা শিক্ষ৷ অহવ করিাব এবং উহার সাহায্যে মু’মিনদের সহিত ঝগড়া করিবে।

ইমাম আহ্যাদ (র) ... ... ... উকবা (রা) হইতেও হাদীসটি गারফূকূপপ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছছন।

মহান আল্লাহ্র বাণী:
 হইতে এই আয়াতত তাফসীর প্রসংপে বলেন, তাহারা অচিররই অত্যধিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা অকল্যাণের সম্মুখীন হইাব। সুফিয়ান

সাওরী, ওবা ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ... ... হযরত আবদুল্নাহ্ ইবุন মাসউদ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংণে বলেন, غی হইল জাহান্নামের মচ্ব্য একটি সুগভীর উপত্যকা। যাহার মধ্যে যাবতীয় কুখাদ্যবস্তু রহিয়াছছ। আমা‘শ (র) ... ... ... আবূ ইয়ায (র) ইইতে আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, غی ইইল জাহান্নামের মধ্যে একটি পূঁজ ও রক্তের উপত্যকা।

ইমাম আবূ জা‘ফর ইব্ন জরীর (র) ... ... ... আ‘মের খুযাঈ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি আবূ উমামা সুদাই ইব্ন আজ্লান বাহিলী (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, রাসূলুল্মাহ্ (সা) হইতে আপনি শ্রবণ করিয়াছছন, এমন একটি হাদীস আगাকে বলুন। অতঃপর তিনি খাবার আনাইলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যদি দশ উকিয়া ওযনের একটি পাথর জাহান্নানমর পড় হইতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়, তবে পঞ্চশ খরীফ পর্যন্ত চলিতে চলিতে 'গাইয়’’ ও ‘আসাম’ নামক স্থানে পৌছাইবে। এবং উহা হইল জাহান্নামের দুইটি কৃপ। যেখানে জাহান্নামীচদর পূঁজ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র কুরআানে উহার উল্লেখ করিয়াছেন :


অপর আয়াত্ত ইর়াদ হইয়াছে:

হাদীসটি গারীব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ফরমান বিষয়টিও সুন়কার । আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

## 

কিন্ুু যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, অর্থাৎ সালাত বর্জন করা হইরে বিরত হইয়াছে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করাও বর্জন করিয়াছে, আল্লাহ্ এমন সকল লোকের তাওবা কবুল করিবেন এবং তাহাদের পরিণাম ৩ভ করিবেন। এবং তাহাদিগকে বেহেশৃতের অধিবাসী করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

তাঁহারা বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি একটুও যুলুস করা হইরে না। কারণ সঠিক তাওবার কারণণ পূর্ববর্তী গুনাহ্ ক্ষ্মা করিয়া দেওয়া হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত :

ইব্ন কাছীর—১৩ (৭ম)

গুনাহ হইতে তত্বাকারী সেই ব্যক্তির মত যাহারা কোন ওনাহ নাই। এই কারণণ তাঁহারা পৃর্বে বেই নেক আমল করিয়াছিল, উহার সাওয়াবও কম করা হইরে না। এবং তাওবার পরবর্তী কোন ওনাহর কারণে তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইরে না। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহু তাহাদের সকল ওনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়। সূরা ফ্র়কানে ইরশাদ इইয়াছ్ :


আর যাহারা অল্লাহ্র সহিত অন্য কোন ইলাহকে ডাক্小ে এৃং বেই লোককে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করিয়াছছন, তাহাক্ক তাহারা হত্যাও কর্রে না কিষ্ু হরকের সহিত ... ... ... আর আা্মাহ্ ত"অানা বড়ই ফ্巾মাকারী ও বড়ই লেহেরবান। (সৃরা ফুরকান ঃ $\stackrel{\rightharpoonup}{-9}-9$ )

আল্লাহ্ ত'অালা অত্র আয়াতের প্রথস দিকে পাপী ও ওনাহগারদদদর শ্যাস্তির কথা
 ও নেক আমন করিয়াছে, তাহাদিগক্ক শান্তি হইতে পৃথক করিয়াড়েন। অনুরূপতাবে आালোচ্য आয়াত৩ও आনয়ণকারীও স্সিক আমলকারীকক শাস্তি ইইতে বাদ দিয়াছছ্ন। য়াহহহু আল্লাহ্ ত‘অাना পরম মেহেরনবন ও ফ্ষমশীী। অতএব তিনি তাওবাকারীদিংককক ক্মা করিয়া দেন।

Y. 7r وَّسَشَّاُّا

অনুবাদ : (৬১) ইशা স্থায়ী জান্নাত, বে অদৃশ্য বিষল্যের থতিমিতি দয়াময় তাঁহার বান্দাদিপকে দিয়াছেন। তাঁহার প্রতি্মিত বিষয় অবশ্যষ্।বী। (৬২) সেথায় जাহারা

শাত্তি ব্যত্তিত কোন অসার বাক্য খনিবে না এবং সেথায় সকাল-সষ্ধ্যা তাহাদিগের জন্য জীবনপপাকরণ। (৬৩) এই সেই জান্নাত याহার অধিকারী করিব আামার বান্দাদিগের মধ্যে মুত্তাকীদিগকে।
 इইতে তাওবা করিয়া ঈমান आনিবে ও সৎ আমন করিবে আল্লাহ্ ত|'অলা তাহাদিগকে চির অবস্গাননর নেহহশাতে প্রবেশ করাইবেন। আল্লাহ্ ত‘‘আনা গায়ৌীভাবেই এই বেহেশতেরই ওয়াদা করিয়াছছন। এবং ঢহারা এই গা়়য়ী ও অদৃশা বভ্যুর উপর বিশ্যাস স্থাপন করিয়াছিল। ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বালেরই প্রযাণ।

মহান আল্লাহ্ বানেন :
 আল্লাহ্ ত'আना তাহার ওয়াদা থিলাফ করেন না। উহা পরিবর্তনও করুন না।

यেমন অनাত্র ইরশাদ হইয়াছে :
 শদ্দটির অর্থ হইন, অল্লাহ্র বান্দাণণ তাহার ওয়াদাকৃত বয্যুর নিকটট পপৗছরে। কেহ
 কোন বষ্ঠু তোমার নিকট আসে, তোমার ও তাহার কাছ্ছ অসা হইয়া থাকক। বেসন
 আসিয়াছছ واتّت على خمسين سنـة আর আমি পপ্চাশ ধৎসরের উপর আসিয়াছি। উভয় বাক্কের মর্ম একই।

আল্লাহ্ ত‘আলার ইরশাদ :

 অবশ্য তাহারা কেবল সানাম শ্রবণ করিবে। এইখানে ইস্তিসনাটি মুন়কাতি‘ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছ্র।.जनাত্র ইরশাদ হইয়াছে :

সেখানে তাহারা না তো কোন অনর্থক কথা শ্রবণ করিরে আর ন। কোন পাপপর কথা শ্রবণ করিবে, কিত্ুু কেবল সানাম जার সালাম শ্রবণ করিরে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


আর তাহাদের জন্য তাহাদের খাদ্য-দ্রব্য মজুত থাকিবে সকাল-সক্ষ্যার সময়ের অনুরূপ সমপরিমাণ সমন। বস্ত্রত বেহেশ্তে দিবারাত্রের কোন র্অস্ততত্র থাকতে না। বরং আহার বেহেশতবাসীগণ নির্দিষ্ট নৃর ও আলোর মাধ্যম ঐ সगয় সমৃহের গমণাগমণ বুঝিতে পারিবে। যেমন ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্দাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সর্বপ্রথস সেই দলটি বেহেশত্ত প্রবেশ করিরে তাঁহাদের আকৃতি চৌদ্দ তারিখের পূণ্ণিगা ঢাঁদের ন্যায় উজ্জ্ঞল হইরে। তাঁহারা সেখানে না তো থু থু ফেলিবে, না নাকের ময়লা দৌখরে আর না তাঁহারা পেশাব পায়খানা করিবে। তাঁছাদের পাত্রসমূহ, ঢাঁহাদের চিরুনিও হইবে স্বর্ণ ও র্রপার। তাঁহদের ঘাম হইবে মিশ্ক সমতুল্য সুগন্ধযুক্ত। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এমন দুইজন স্ত্রী ইইবে বে, র্রপ ও সৌদ্দ্যুর কারণে মাংসের মধ্য হইতে পায়ের হাড়়়র মঘজ দেখা যাইবব। তাঁহাদ্দর পারস্পরিক কোন বিরোধ হইবে না, কোন প্রকার শক্রুতাও হইবে না। তাঁহারা সকলেই সমমনা হইবে। সকালে-সন্ধ্যায় তাঁহারা অল্মাহ্র প্পবিত্রতা ঘোষণা করিবে। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) মা’মার (র) হইরত অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণনা করেন, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ শহীদগণ বেহেশ্তের নহরের এক পার্শ্বে একটি সবুজ কুব্বার মধ্যে অবস্থান করিবে এবং সকাল বিকাঢেলে তাঁহাদের নিকট তাঁহাদ্দর রিযিক আসিবে। অত্র সূত্রে কেবন ইমাম আহমাদ (র) হদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে


এর তাফস্সীর প্রসংগগ বলেন, দিন ও রাতের পরিমাণ সময়ে তাঁহারা রিয়িক পায়।
ইব্ন জ়রীর (র) বলেন, आলী ইব্ন সাহল ... ... ... অनीীদ ইবุন गুসলিম (র) হইরত বর্ণনা করেন, একবার আমি জুহায়ের ইব্ন মুহাম্মদকে


এর তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন. বেহেশতে রাত হইন্ না। তাহারা সর্বদা আরলাকে থাকিবে। আর তাঁহাদের জন্য দিন ও রাতের পার্রম|व দুইটি সময় নির্ধারিত থাকিবে। পর্দা ফেনিয়া দেওয়া ও দরজা বক্ধ করিয়া দেওয়ার মাধ্যনে তাঁহারা রাত্র চিনিতে পারিবে এবং দিন চিনিতে পারিবে পর্দা উঠাইয়া লওয়া ও দরজা খুলিয়া দেওয়ার মাধ্যఁম। অত্র সূত্রে অলীদ (র) হাসান বাসরী (র) হইত্ত র্ণর্ণ দরজাগুলি এতই পরিষ্কর হইটে যে ভিতর হইতেই বাহিরের সকন বস্যু দেখা যাইবে। এবং
 বেহেশৃত্বাসীদের কথা ও ইংপিত সবই বুঝিধে। কাতাদাহ (র) বানেন, বেহেশতের মাষ্য কোন দিনরাত বলিতে কিছুই নাই। সেখানে তো আলো অর আলো আাছ্। তরে

 जতএব তহাদের সেই মনোপুত অভ্যাসানুসারে খাবার দেওয়া হইইন। ছাসান, কাতাদাহ্ (র) ও অন্যান্য অাফসীরকারগণ বলেন, আরবের লোকেরা সকালে ও সক্ষ্যায় আহার করা পসন্দ করিত। পবিত্র কুারআানে তাহাদের মনোপুত সगয় অনুসার্র নেহেশাত্তর আহারের সगয় উলল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশ্াদ হইয়াছে :


তাহাদের জन্য বেহেশেতে সকালে সস্ক্যায় রিযিক মওযুত থাকিনে।
ইবุন आবূ হাতিম (র) ... ... ... হयরতত আবূ হুরায়রা (রা) হইঢ়ত বর্ণিত, नবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, বেহেশ্তের মধ্যে সকান-সক্ধ্যা বালত্ত কিছুই নাই। সেখানে সকন সगয় সকান। সকन সময়েই তাহারা পানাহারের সুగ্য|গ পাইরে। তরে
 হইনে তাহাক্ জাফরান দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। অবূ মুহাম্মদ (র) বালন. হাদীসটি গায়ীব ও মুনকার। মহন আল্øাহ়র ত'অালা ইরশাদ করেস :

বেই বেহেশাততত্র বিবরণ দেওয়া হইল, লেই সকল বান্দাদ্গণক্ক অািি মালিক বানাইব যাহারা সু:খ দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র আনুগ্ত্য করে এবং তাহাদের ক্রোধ इगম করিয়া মানুयকে फ্কমা করিয়া দেয়। সূরা মু'মিনূন-এ ইরশ্াদ ছইয়াছছ :

 সানাত অদায় কর্রে... ... ... তাহারা ইইন ওয়ারিস, যাহারা ফিরূদ।ওगगর মালিক ইইবে এবং চিরদিন সেখানে অবস্शান করিবে। (সূরা মু’মিনূন ঃ ১-১১)


অনুবাদ ঃ (৬৪) আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতিত অবতরণ করি না; যাহা আমাদিগের সম্মুখে ও পশাতে আছে ও যাহা এই দুই-এর অন্তবর্তী তাহা ঢাঁহারই এবং আপনার প্রতিপালক ভুলিবার নহেন। (৬৫) তিনি আকাশমণ্ণলী, পৃথিবী ও তাহাদিগের অন্তর্বর্তী যাহা কিছু তাহার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর এবং ঢাঁহারই ইবাদতের জন্য ধৈর্যশীল থাক, তুমি কি তাঁহার সমগুণ সম্পন্ম কাহাকেও জান?

তাফসীর ঃ ইমাস আহ্যাদ (র) ... ... ... ... হयরত ইব্ন আন্বাস (রা) হইতে বর্ণন করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিব্রীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আরো অধিকবার সাক্ষাত করিতে আসেন না কেন? অতঃপর অবতীর হইই ঃ
 না। হাঁদীসটি ইঁমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবূ নুয়াইম (র)......... উমর ইব্ন জর (র) এর সূত্রে হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণন। কররয়াছেন ।

ইব্ন আবূ হাত্মি ও ইব্ন জরীর (র) উমর ইব্ন যার (র)-এর সৃরর্র হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনায় ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত বর্ণিত হইয়াছে "অতঃপর মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য এই জওয়াব অবতীর্ণ হইল।

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত বে, একবার হযরত জিবরীল (আ) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব করিলেন। ফলে তিনি বড়ই চিত্তিত হইলেন। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) আগমন করিয়া র্বলললেন, হে মুহাম্মদ
 আসিতে পারি না।

মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত জিব্রীল (অ) বার রাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (गা)-এর নিকট আসিতে বিলম্ব করিলেন, অথচ অন্যান্য উলামায় কিরাম আরর। কম নলেন। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) আসিলেন, তখন নবী করীग (गা) বলিলেন : হে জিব্রীল! আপনি বড়ই বিলম্ব করিয়াছেন। এমন কি মুশ্রিকরা তো অন্য কিছু ধারণ
 সূরা দুহা-এর আয়াতের বিষয় বস্তুর অনুরূপ।

যাহ्হাক ইব্ন সুযাহিম (র) কাতাদাহ্, সুদ্দী (র) এবং আর্রো অন্小কে এই কথা বলেন, আয়াতটি হযরত জিব্রীী (আা)-এর বিলন্নে অপমনের পর অবতীণ হইয়াছিন। হাকাম ইব্ন আবান (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণনা কর্নে, একবার হযরত জিবৃর্রীন

 নাই ফলে আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। তখন হযরত জিব্রীীল (আ) বनिলেন বরং আমি আপনার জন্যা অধিক অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। কিত্তু যোেতু অাি তো আল্লাহ্র পক্শ হইতে আদিষ্ট তাঁহার অদেশ ব্যতিত আসিতে পারি না। তখन আল্লাহ্ ত‘‘আলা
 आপনার পালन কর্তার আদ্দশ ব্যতিত आসিতত পার্রিনা। হিদীস ইব্ন অবৃ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ूू হাদীসটি গারীব। ইব্ন जাবূ হাতিম (র) ব্বৃললেন, অহমাদ ইব্ন সিনান (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, একবার রাসূনুন্ধাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরিশ্শাগণ আসিতে দেরে কর্রিলেন, পরে হযরতত জিব্রীী (অ) आসিনে তিনি জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, আপনার আসিতে দেরী হইল কেন? তখন তিনি বলিলেনন, আমরা আপনাদের নিকট কি ভাবে আসিব, অথচ আপনারা নখ কর্তন করেন না। আসুলের গিরাসমূহ পরিষ্কার করেন না, গোঁ কাটেন না এবং মিসৃওয়াক কর়েন না। অতঃপর তিनि পাঠ করিলেন, নइভী (র) ... ... ... इযরত ইবุন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণিত, ত্তিন রাসুলূলুাহ্ (স।) হইতে বর্ণনা কর্রে, একবার হযরত জিবৃরীল (অ) তাহার আসিঁত বিলন্থ করিলো তিনি ঢাহার নিকট উহার আলোচনা করিলেন, তथন হযরত জিব্রীী (আ) বালালেন, আমি কি করিয়া আপনাদের নিকট আসি, অথচ, আপনারা মিস্ওয়াক কর্রেন না নখ কর্তন করেন না, গেঁফ ছোট করেন না এবং আছুলের গীরা পরিষ্ষার করেন না?

ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... ... হयরুত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতত অনুজপ বর্ণলা করিয়াছেন। ইমাম আহ্যাদ (র) আরো বলেন, সাইয়ার (র) হযরত উল্ম সানামাহ (রা) ইইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূন্নান্যাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মর্জালস চিকঠাক কর। আজ এখানে এমন একজন ফিরিশ্তার আগমন ঘট্তিতেছে যিনি ইতিপৃর্বে কখনও যমীনে আগমন করেন নাই।

## মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

 তিনিই। কেহ কেই বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, দুনিয়ার ও আখিরাত্রর সকল বস্তুর

মালিক কেবন তিনিই। অবস্থিত উহার যালিকও তিনিই। আবৃন আলীয়াহ, ইক্রিমাহ, गুজ্জাशহদ, সাঈদ ইবุন জুবাইর ও কাতাদাহ (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। সুদ্দীও রাবী ইব্ন আনাস (র) ও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন,
 -আখিনাতের ম্্যস্থিত বস্पু। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবাইর যাহ্হাক, কাতাদাহ. ইবุন জুনাইজ ও সাওরী (র) হইতে অনুরূপ তাফ্সীর ন্ণাত হইয়াছে। ইব্ন জাবীর (র) ও এই তাফসীর ব্যাখ্যা করিয়াছছন।

มरान তাল্লাহর বাণী :
(র) ইशার অর্থ বালनন, আপনার
 আয়াতে :

এর অনুর্木প। ইব্ন আবূ হাতিস ... ... ... হयরতত আবৃ দারদ। (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলূল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :



 নিরাপদ, তোযরা নিরাপদকক গ্রহণ কর। কারণ আাল্লাহ ত'অালা কো জিনিসকে ভুলিয়া
 डूनिয়া यान ना।

মহান আল্gाशন বাণী :

তিনি আসমানও যমীনেন সৃষ্টিকর্ত، উহার পরিচালক ও হকুনদাত।, তাঁার হকুমকে নড়াইতে পার্র এমন কেহ নাই।


অতএব তাঁহারই ইবাদত করুন এবং ভাহার ইবাদতের জনা lবর্মধারণ কর়ন্, আপনি তাঁহার সমকক্ষ কাহক্কে জানেন কি? আनी ইব্ন আবূ তাল!श (র)
 কি আপনার পালনকর্তার সমতুল্য ও সমকক্ষ জানেন কি? সুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদাহ, ইব্ন জুবাইর (র) এবং আরো অনেকে এইর্রপ তাফসীর করিয়াছ়ন। ইকরিমাহ (র) হযরত ইব্ন আব্সাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহৃ ব্যতিত অন্য কাহারও নাग ‘রাহমান’’ রাখা হয় না।

## 





অনুবাদ ঃ (৬৬) মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হইলে অমি কি ভীবিত অবস্থায় পুনরুण্থিত হইব? (৬৭) মানুষ कि স্মরণ করে না যে, অমি তাহাকে পৃর্বে সৃষ্টি করিয়াছি, যখন সে কিছু ছিল না। (৬৮) সুতরাং শপথ! "তোমার প্রিপালকের আমি তো উহাদিগকে ও শয়তানদিগকে সহ একত্রে সমবেত করিবই ও পরে অমি উহাদিগকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করিবই। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক দলের মব্যে যে দয়াময়ের প্রতি র্বাধিক অবাধ্য আমি তাহাকে টানিয়া বাহির করিবই। (৭০) এবং অমি তো উহাদিগের মধ্যে যাহারা জাহানামে প্রবেশের अধিকতর যোগ্য তাহাদিগের বিষয় ভাল জানি।

তাফসীর ঃ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাতকে কাফিররা অসম্ভব ও বিস্যয়কর ধারণা করে। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের সেই বিম্মায়়র কথা উরল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

ইব্ন কাছীর—>8 (9ম)

আর যদি আপনি আশ্চর্যবোধ করেন তবে তাহাদের এই কথাও কি কম আাশচার্যের? আমরা যখন মাটিতে পরিণত হইব তখন কি আমরা নতুনভাবে সৃষ্টি হইব? (সূরা রা‘দ : ©)।

আরো ইরশাদ হইয়াছছ :



মানুষ কি ইহা প্রত্যক্ষ করে না যে আমি তাহাকে অতি নিকৃষ্ঠ বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর সে প্রকাশ্যে ঝগড়া করিতে লাগিল এবং সে আমার জন্য এক অভিনব উপামা বর্ণনা করিল অথচ সে নিজের সৃষ্টিকে ভুলিয়া গেল। সে বলে, এই হাড়ুগিকে কে জীবিত করিবে যখন উহা পরিচয়া যাইবে? আপনি বলিয়া দিন এই शঁডড়খলিকে তিনিই পুনরায় জীবিত করিবেন, যিনি প্রথমবার উशা সৃা্টি করিয়াছি,লেন। এবং তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সর্ম্পকেই সর্বজ্ঞ। (সূরা ইয়াসীন : ৭৭-৭৯)

অল্লাহ্ তা‘আলার বাণী :


মানুষ বলে, আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় কি আমাদিগকক জীবিত বাহির করা হইবে। মানুষ কি সেই কথা মেনে করো না যে আমি পূর্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি অথচ সে কিছুই ছিল না। (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৬-৬৭) অত্র আয়াত্ আল্মাহ্ তা‘আলা প্রথমবারের সৃট্টিকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির জন্য দলীল হিসাবে পেশ করিয়াড়েন । অর্থাৎ মানুষ যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ্ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কিছু হওয়ার পর কি তাহাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিতে পরিবেন না। ইরশাদ ইইয়াছে ঃ

তিনিই অ্রথমবার সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয়বারও তিনি সৃট্টি করিবেন আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তো তাঁহার পক্ষে অধিক সহজ। (সূরা ক্রম : ২৭)

সহীহ্ বুथারী শরীীফে বর্ণিত বে, আল্লাহ্ ত'আলা ইর্রশাদ কর্রন : আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তাহার পক্ষে আমাকে মিথ্য প্রাতথন্ন করা উচিৎ নহে। সে আমাকে কষ্ট দেয় অথচ আমাকে কষ্ঠ দেওয়া তাহার উচিৎ নরহহ। আমাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ইহার অর্থ হইল, সে বলে, আল্লাহ্ যখন আসাকক পুণর্জীবিত

করিতে পারিবে না, যেমন তিনি আমাকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অথচ, প্রথমবার সৃষ্টি করা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজ। আর কষ্ট দেওয়ার অর্থ হইল, তাহারা এই কথা বলা যে, আমার সন্তান আছে, অথচ আমি এক অদ্বিতীয়, সাদৃশ্যহীন, যে না সন্তান দান করিয়াছে আর না অন্য হইতে জন্পপ্রহণ করিয়াছে, আর তাঁহার কোন সমকক্ষও নাই।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :
 তাহাদিগকে এবং শয়তানকে আমি একত্রিত করিব। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁার নিজ সত্তার কসম খাইয়া ঘোষণা করিয়াঁছেন যে, তিনি অবশ্যই ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদিগকে এবং সেই সকল শয়তানদের যাহাদের তাহারা উপাসনা করিত তাহাদের সকলকক তিনি একত্রিত করিবেন।

 বসা অবস্থায় হাযির করিব। যেমন অনब্র ইরশাদ হইয়া

 বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্ধাহ্ বাণী :
اَيُهُمْ

 সর্মীপপ অধিক বেশী অহংকারভরে চলিত। সাওরী (র) ... ... ... হারত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন মে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করা হইরে এবং তাহাদের সংখ্যা যখন পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন পর্যায়ক্রদে বড় বড় অহংকারী ও হঠঠকারীদিগকে পৃথক করা হইবে।

মহান আল্লাহ্ বাণী :


দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (র) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গ বলেন, প্রত্যেক ধর্মের ধর্মগুরু ও নেতাদিগকে পৃথক করা হইবে। ইব্ন জুরাইজ (র) এবং দল সালফে সালেহীনের অনেকে এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


যখন তাহাদিগকে একত্রিত করা ইইবে তখন পরবর্তী লোক পূববর্তীদের সম্পক্ক বলিবেন, হে আমাদের প্রতিপালক। তাহারাই তো আমাদিগক্ক গুরাহ করিয়াছে, অতএব আপনি তাহাদিগ.কে দ্বিওুণ শাশ্তি দান করুন ।............ ত্তাহাদ্দর কৃতকর্মের দরুণ। (সূরা আরাফ ঃ ৩৮-৩৯)

আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী :

অতঃপর আমি जেই সকল জোকদিগকেও ভালভারে জানি, गাহার। জাহান্নান্ম উহার মণ্ব্য প্রবেশ করিবার এবং চিরকাল তথায় বসবাস করিবার জনা র্অা৭কযোগ। আর তাহাকেও জানি যে দ্বিগুণ শাস্তিরযোগ্য।

যোম অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :
 শাস্তি রহিয়াছে কিন্তু তোমরা জান না́। (সূরা আ‘রাফ : ৩৮)


অনুবাদ : (৭১) এবং তোমাদিগের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করিবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে অমি মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিব। (৭२) যালিমদিগকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।

ঢাফসীর ঃ ইমাম আহ্:াদ (র) ... ... ... আবূ সুমাইয়াহ (রা) ইইডভ বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আয়াতের মর্ম সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ ইইল। ক্কে বলিল, মু’गिন জাহান্নাঁম প্রবেশ করিবেন না। আবার কেই কেহ বলিল, অকলেই প্রবেশ
 অতঃপর তামি হযরত জাবির (রা)-এর সাহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ৷স। করিলাম, আगাদের गৰ্ব্য তো আয়তের মর্স সম্পর্কে বিরোধ হইয়াছে। जাপ্গান ইহর সoিক মর্ম বুঝাইয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, সকল লোকই জাহান্নামে প্রবেশ কর্गররনব। সুলায়মান ইব্ন মুররাহ (র) বলেন, সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, এ্ই বলিলয়৷ তিনি নিাজর দুই আञ্গুলী দুই কান্নর দিকে ঝুঁকাইয়া বলিলেন, আযার দুই কান ন্ান বধির হইয়া

यায়। यদি আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা বলিতে না ऊিনিয়া থাকি। তিনি বলেন, সৎ অসৎ সকন্লেই জাহান্নান্স প্রবেশ করিবে। অতঃপর মু’মিনের জন্য উহা এসন শীতল ও শান্তিদায়ক হইবে যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য হইয়াছিল। এমন কি খোদ আগুন উহার ঠोণ্ড হওয়া অভিযোগ করিবে। অতঃপর আলাহ্ তা‘অলা আল্লাহ্ভীরু লোকদিগকে সুক্তি দান করি.বে এবং যালিমদিগকে নতজানু অবস্থায় ছাড়়য়। রাখিবেন। হাদীসটি গারীব।

হাসান ইব্ন আরাফাহ (র) ... ... ... খালিদ ইব্ন মা‘দান (র) ইইয়ু বর্ণিত, তিনি বলেন, বেহেশবাগীগণ বেহেশ্তে প্রবেশ করিবার পর বলিতে, আगাঢদর পালনকর্তা আমাদের দোযখে প্রবেশ করিবার কথা কি বলিয়াছিলেন না? জবাব হইরে, তোমরা উহার উপর দিয়াই অতিক্রম করিয়াছ কিন্তু তখন দোযখের আগুন ঠা৷্ড ছিল। আবদুর রায়্যাক (র) বলেন। ইব্ন উয়ায়না (র) ... ... ... काয়িস ইব্ন হায়স (র) হইতত বর্ণনা করিয়াছছন, একবার আবদুল্মাহ্ ইব্ন আবূ রাওয়াহা (র) তাঁহার স্ত্রীর ত্রোহ়়় সাথা রাখিয়া কঁদিতেছিলেন, অতঃপর তাঁহার শ্ত্রীও কাঁদিতে লাগিলেন, অবদুল্ধাহ্. জিজ্ঞাসা করি.লनন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন, আপনাকে কাঁদিতে দেখিয়। রৌখয়া। তখন তিনি বলিলেন, आমি ভাবিতেছিলাম যে, অমি দোযখ হইতে মুক্তি পাইব কি না, তাই কাঁাদির্ত্তিলাম। অপর এক রিওয়ায়েতে রহিয়াছে, তখন তিনি রোগাক্রান্ত ছিলেন।

ইন্ন জরীর (র) ... ... ... আবূ ইসহাক (র) হইতে রর্ণনা কর্রন, যখन আবূ মাইসারাহ্ (রা) তাঁহার বিছানায় যাইতেন তখন তিনি বলিতেন, হায়! আगার আম্মা যদি আমাকে জনা না দিততেন, এই কথা বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। তাহাকক জিজ্ঞাসা করা হইল হে আবূ गাইসারাহ্! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? তখन fিনি বলিতেন, আगাদিগকে ইহা তো বলা হইয়াছে যে, আমরা দোযখে প্রবেশ করিন ককত্ত্ আমরা উহা হইতে বাহির হইতে পারিব কি না উহা আসাদিগকে বলা হয় নাই।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) হাসান বাসৃ্রী (র) হইতে বর্ণন৷ কর্রু, তিনি বলেন, তুমি ইহা কি জান যে, তুমি দোय,খ প্রবেশ করিবে, তাহার ভাই র্বালन, ছা, লোকটি বলিল, আচ্ছ ইহা কি জান যে, তুমি উহা হইতে বাহিরও হইতত পারিিনন? সে বলিল না, লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তবে এত হাসিখুশি কিসের জন্য? অতঃপর তাহাক্ক মৃত্যু পর্যন্ত আর হাসিতে দেখা যায় নাই। আবদুর রায্যাক (র) জনৈক রাবী fিান হযর়ত ইব্ন আব্বাস ও নাiফি ইব্ন আযরাক (রা)-কে পরস্পর ঝগড়া করিতত খ্লয়াছছন, তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, ‘للوردود’ অর্থ প্ররেশ কর৷। হযরত

নাফি (র) উহা অস্বীকার করিলেন। তখন হযরত ইব্ন অাব্বাস (রা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :

তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতিত বেই সকল বস্বুকে ত়োসরা উপ|সনা কর, উহা
 আব্যিয়া ঃ ৯৮) হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) বলিলেন, অত্র আয়াতু । ور ر ر وর অর্থ প্রবেশ করা নয় কি? অতঃপর তিনি আরও একটি আয়াত পাঠ কর্রিলেন :

কিয়ামতের দিনে তাহার কাওমের অঞ্মে চনিতে থাকিবে, অতঃপ্র সে উহাদিগকে

 অতঃপর দেখিবার বিষয় হইল যে, আমরা উহা হইত্ত বাহির হইতু প্রিব কি না? কিস্দু যেহেতু তুসি বিষয়tি অস্বীকার করিত্ছে অতএব আगার गান হয় না यে,

 নাফি ইব্ন আयाরক (র) তাহার মতের সমর্থনে ইব্ন অাব্বাস (রা) বলিলেন, তোর সর্বনাশ হউক। তুমি কি পাপাল হইয়াছ? তুমি
 অঞ্গে চলিতে থাকিরন অতঃপর তাহাদিগকে দোযথে প্ররেশ করাইনে। (সৃরা হৃদ ঃ ৯৮)

আরো ইরশশাদ হইয়াছে :


আর অপরাধিদিগকে আমি জাহান্নামমর প্রবেশ করাইবার জনা জাহান্নাঢের দিকে নইয়া যাইব। (সূরা সারইয়াম \& ৮৬)

মহান जল্লাহর বাণী :

 أللّهم اخر جنى مـن النـار سُالـا وادخلنى فیى الجنـة غَانما
হে আল্নাহ্! আপনি দোযখ হইতে নিরাপদে বাহির করুন এবং আনন্দ উৎলুল্লের সহিত বেহেশত্তে দাখিল করুন। ইবৃন জরীর (র) ... ... ... মুর্জাशছদ (র) হইতে বর্ণনা

করেন, তিনি বনেন, একবার আমি হযরত ইবৃন আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম এমন সময় তাঁহর নিকট আবূ রাশিদ নাফি ইব্ন আयরাক (র) নামক এক ব্যাক্ত আসিলেন। লোকটি তাহাকক জিজ্ঞাসা করিল, হে ইব্ন জাব্মাস!


এই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি বলুন। তখ্থ তিনি বলিলেন, হে আবূ রাশিদ! আমি ও তোমাদের সকলকে দোयখে প্রবেশ তো করিতে হইৰে, তবে তাবিয়া দেখিতে হইবে বে, আমরা উহা ইইতে বাহির ইইচে পারিব কি না?

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) ... ... ... হयরত আবদুল্নাহ্ ইন্ন আব্সাস (রা) হইঢে
 —" লোকেরাই দোयখে প্রবেশ করিবে। আมর ইব্ন অनীদ বাসতী (র) ইর্করিমাহকে উক্ত আয়াত পাঠ কর্তিয়া বলিতে ऊনিলেন, যালিম কাফিররাই দোয়ে পােশ। করিরে। ইবৃন আাবূ হাতিম (র) ও ইব্ন জরীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছছন। आজজী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সৎ অসৎ সকলেই দোय:খ গ্রানশ করিরেব। আল্লাহ্ ज‘‘অানা ফির‘অআউনের জন্য যেই কথা বলিয়াছছন, উহা ঢুমি কি শ্রবণ কর নাই?

ইরশাদ হইয়াড় :

 जতএব ঘোযণা করা হইয়াছে।

ইगাম আহ্যাদ (র) ... ... ... ... হयরত आবদুল্gाহ् ইব্ন गাणউদ (রা) হইতে
 বলেন, করিবে, অতঃপর তাহারা নিজনিজ আমল অনুসারে দোযখ ইইত্ত বাছ্র হইবে। ইমাग তিরমিযী (র) ... ... ... সুদ্দী (র) इইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াঢছেন। ট'বা (র)-এর সূত্রেও তিনি সুদ্দী, মুরনাহ ও অবদুল্নাহ् ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে মর্য়ু হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আসবাত, সুদ্দী, মুর্রাহ ও আবদুন্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বনেন, সমস্ত লোককে পুলসিরাতের উপর fিিয়া র্রত্তক্রু করিতত হইবে এবং দোয়খের পাশ্বে তহারা দাায়মান হইবে। অতঃপর তাহাদদর আালল অনুযায়ী

তাহারা পুলসিরাতত অত্ক্রুম করিবে। তাহাদের মধ্য ইইতে কেহ কেহ তো বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত অত্ক্র্ম করিবে, কেহ কেহ বায়ু বেগে অত্র্র্স করিরির, কেহ কেহ অশ্বের গতিতে অত্ক্রিম করিবে, কেহ দ্রুত উটের গত্তিত অত্ক্রুস করিরেরে। আবার কেহ কেহ দhৗড়াইয়া অতিত্রুম করিবে, এমনকি সর্বশ্রশষ লেই সুসলगান পুলजिরাত অত্র্র্ম করিবে সে হইবে এমন ব্যক্তি যাহার পাল্যের বৃদ্ধাহুলে কিডু নৃর থাকিষবে। সে হ্েোচট খাইয়া খাইয়া কোনরূপপ রক্না পাইবে। পুলসিরাত হইার fপচ্মল, উशার উপর বাবলা কাঁটার ন্যায় নৌহ কন্টক ইইবে। উহার উভয় পাশ্শ্ব ফিিরিশাতার জামা‘অত थাকিবে। তাহাদের হাতে অগ্নি গদা थাকিবে। উহার সাহাভ্যে তাহার। ধরিয়া ধরিয়া মনুষকে জাহান্নান্ম নিক্ষেপ করিবে। হাদীসটি ইবৃন আবূ হাত্মি (ন) বর্ণনা করিয়াছ়ে।

ইব্ন জরীর (র) ... ... ... आবদুন্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতু বর্ণনা কর্রন ভে, তিनि উপর প্রর্তিষ্ঠিত হইইরে। উহা হইবে তরবারীর ন্যায় ধারান। উহার উপর দিয়া প্রথম দলটি বিদুৎ বেগে অত্ত্রিग করিবে, দ্বিতীয় দলটি বায়ু বেপে, তৃতীয় দলীট দ্রতত অশ্বের ন্যায়, চতুর্থ দনটি দ্রংত পশ্তর ন্যায। অতঃপর অন্যান্য লোক অাত্র্র্স করিিবে এবং ফিরিশিত্রা তখন বলিতে থাকিবে, হে আল্লাহ্! রক্ণ করুন। হে অল্লাহ্! নিরাপদ রাখুন। বুখারী ও মুসলিম এবং অन্যান্য হাদীসभ্রत্থ হাদীসটি आর্রে সমর্থক হাদীग হयরত আनাস, আবৃ সাঈদ, অবূ হরায়রা, জাবির এবং অন্যান্য সাহালা়़ কিরাম (রা) হইতে বর্ণিত আছছ।

ইবุন জর়ীর (র) ... ... ... ๒নাইব ইব্ন কায়েস (র) হইতে বাণতত। র্তিনি বলেন, একবার সাহাবায়ে কিরাম (রা) দোयখে প্রবেশ করা সম্পক্কে আালাচ্৷। কর্রিত্তছিলেন। তখন, হযরত কা‘ব (রা) বनিলেন ঃ জাহান্নাম সমষ্ত লোককে তাহার পীঠের উপর একত্রিত করিরে এবং সৎ অসৎ সমষ্ঠ লোক উহার উপর দঙায়সান হইর্। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোযণা করিরেবে, হে জাহান্নাম! তুমি তোমার লোকজন র্াাখয়া দাও এবং আমার লোকজন ছাড়িয়া দাও। তখন জাহান্নাম সকল जসৎ লোকজনকক গ্রাস করিয়া ফেনিবে। কোন ব্যক্তি তাহার সন্তানকে বেমন জানে, জাহনন্নাম জসৎ লোকজনকক ইহা অপপক্পা অধিক ভাল জানে। আর মু’মিন বান্দাগণ বাঁচিয়া যাইবে। কা'ব (রা) বলেন, দোযথের একজন প্রহনীর দুই কাঁধের মাঝে এক বৎসরের পাথ্র দূরত্ব। তাহাদের প্রত্যেকের সহিত দুইশাখা বিশিষ্ট এক একটি লৌই গদা আছে একটি দ্বারা আघাত করিলে সাত লक্ষ লোক দোযvে নিক্ষিপ্ত হইবে। ইমাম আহমাদ (র) ... ... ... হাক্সা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশশাদ করিয়াছ্ছন ঃ আমি আশা করি যাহারা বদর যুफ্ধে ও হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিল তঁহারা দোয:খ অ্রাবেশ করিরে না।
 ——＂ बनिरण 世निनाग। অতঃ夕大 आমি
 যাািমদিগকে নতজানু অবস্থায় রাখথিয়া দিব।

ইমাম আহ্যাদ（র）．．．．．．．．．উম্মে মুবাশ্শির（রা）হইঢ় বর্ণিত，তিনি বলেন， একবার রাসূনুলাহ্（সা）হযরত হাফ্সা（রা）－এর घরে ছিলেন，তখন র্তিন বলিলেন ：
لَيدخل النـار أحد شهـــ بدرا والحديبيـة

यেই ব্যক্তি বদর ও হুদায়বিয়ায় শরীক হইয়াছে，সে দোযাখ প্রন্লশ করিরেন না।






আবদুর রায়যাক（র）．．．．．．．．．হযরত আবূ হহায়ারা（র্রা）হইহত বর্ণিত，তিনি বলেন，নবী কর্রীম（সা）ইরশাদ করিয়াছুন ：

من مَات له ثـاثلة لم تمسه النار الا تحله القسم
যাহার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করিরে，সে দোयখে প্রবেশ র্শররেন ন।। কিষ্ুू কেবল কসম পূর্ণ করিবার জন্য প্রবেশ করিবে। অাব̨ দাঊদ তায়ালিসী（র）．．．．．．．．．হযরতত আবূ হরায়রা（রা）হইতে বর্ণিত，তিনি বলেন，আমি রাসূনুন্যাহ্（সা）－কে বলিতে
 কিষ্ুু কসম পূর্ণ করিবার জন্য দোয়：খ প্রবেশ করিবে। ইমাম যুহন্যী（র）বালেন，হাদীস দ্বারা ব্যে রাসৃনুंন্बाহ（সা）এই আয়াতের মর্মকেই বুবাইয়াছছন ：

 একবার রাসূনুন্মাহ্（সা）একজন জ্রারা্রুন্ত সাহাবীকে দেখিত্ গোননন，তখन আমিও তাঁহার সাথে ছিলাম। তাঁহার নিকট গিয়া রাসূলूল্মাহ্（সা）বলিলেন ：
ان الله تـحالى يقول هی نـارى اسلطها على عبدى المؤمن لتكون خطه من النـار فـى الاخرة
ইব্ন কাছ্রীর－১（৭ম）

অাল্লাহ্ ভ‘‘অলা ইরশাদ কর্রন, "ইহা ইইল আমার আগুন, অगার ঘু’মিন বান্দাকক
 হইইয়। যায়। হাদীসটি গারীব। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অত্র সূত্রে ছাদৗসাট বৃর্ণন। করেন नाई।

অবূ কূরাইব (র) ... ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, f্তিন বলেন, ভ্বর হইল প্রত্যেক সু’মিনের জাহান্নামের অগুনের বদলা। অতঃপর তি⿵冂 बাই অয়াত পাঠ


ইমাম আহ্যদদ ইব্ন হাম্বল (র) হযরত আনাস (রা) হইরে র্বা্ণত, fি্তি বালেন गে, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করেন.ঃ যেই ব্যক্তি সূরা ইখุলাস দশবার প্পাড়?়া শেম করিরে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশাতের মধ্যে একটটি প্রসাদ নির্সাণ করিরেন। তখন হযরত উगর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্মাহ্! তাহা হইলে তো আমরা বহনার ইহ পাঠ করিব।
 উত্তग দান কর্ররবেন। আল্লাহ্র নিকট কোন কিছুরই অভাব নাই। রাসূলুল্ঞাহ় (স।) আরে। ইর়শাদ করিয়াছছন ঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে হাজার আয়াত পাঠ র্কারনন, আল্লাহ্ অ:"অলা তাহাকে কিয়ামত দিবসে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও অল্লাহ্র ন্েক বান্দাদের অািিত তালিক।ভুজ্ত করিবেন। এবং বস্যুত তাঁহাদের সঙ্গ অতি উত্তু সগ। আর যেই
 সে তাহার দুই চד্ক দোয়েখে আগুন দেখিবে না। কিন্তু কেবল কगंস পূর্ণ করিবার
 সকলেই দোযঢখ প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্র রাহে তাঁহার যির্কির কারানে অ|ল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা অপেক্কা সাতঞ্ণ অধিক বেশী সাওয়াব পাওয়া যাইবে। जপর ভাক রিওয়ায়েতে বর্ণিত সাতলক্ষ ঔণ অধিক বেশী।

অবূ দাঊদ (র) ... ... ... নাহল (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেলন. •রাসূলুল্মাহ্ (गা) ইরশাদ করিয়াঢছেন :
ان الصـلوة على والذكـر يضنـاعف على النفـقـة فـى سـبــيـل اللّه بسـبع
مـأنة ضعف
আমার প্রতি দক্রদ শরীফ পাঠ করা ও যিকির করিলে আল্মাহ্র রাহহহ ব্যয় করা অপেক্কা সাত জুণ অধিক সাওয়াব পাওয়া যাইবে।



যাইবে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রা) অত্র আয়াতের ভাফসীর
 কাফিরদের ইইবে জাহনন্নামে প্রবেশ করা।

নবী করীম (गা) ইরশাদ করিয়াছেন :
الزالـون والـزالات يـومـئـن كثيـيـر وقـد احـاط يـومـئـذ بـالجـسـر يـومــنـذ
سـماطـان مـن الملائكة دعـاؤهم يـا اللـه سـلم سلم
সেই দিন অন্নক নারী পুরুম হোচটট খাইয়া পড়িয়া যাইরন। পুল্লসরাততর উভয় পাড়ে ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধ হইয়া থাকিবে এবং বলিতে থাকিবে, হে আল্লাহ্! রক্ষ। করন্ন, বাচান।

 অবশ্যই পূর্ণ হইবে। गুজাহিদ (র) বলেন, জুরাইজ (র) ও এই অর্থ করিয়াছেন।

गহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :
 এবং যাহাদের ভাগ্য্য উহার মব্বে পড়িয়া যাওয়া অবধারিত হইয়া আাছছ, তহারা পড়িয়া যাইবে অর্থাৎ কাফির ও পাপী লোককরা দোযখের মব্যে পড়িয়া যাইবে। তখন আল্নাহ্ তা‘আলা মু’মিন আল্লাহ্ ভীরু লোকদিগকক তাহাদের আমল অনুসার্র মুক্তিদান করিবেন। দুনিয়ায় তাহাদদর অমল অনুরূপ পুলসিরাতের উপর দিয়া তাহা.দের র্অতত্রম ও দ্রיত গতি হইরে। অতঃপর কবীরাহ গোনাহকারী মু’মিনদের ব্যাপারে সুপারারশ গ্রহণ কর৷ হইবে। ফিরিশ্তা, আম্বিয়ায়় কিরাম ও নেক্কার সু’মিনগণ সুর্পাারশ করিবেন এবং তাঁহাদের সুপারিিশ্। অসংখ্য এমন লোক সুক্তি লাভ করিবে, যাহাদদর মুখমঞলী ব্যতিত সর্বাঈ আগুন জ্বালাইয়া ফেলিয়াছছ। এই মুখমণ্ণলী যেহেতু সিজ্দার অগ, এই কারাপ ইহা অক্ষত থাকিবে। অন্তরে বিদ্যমান ঈমান অনুপাতে তাহাদিগক্ক ঢো|খ হইতে বাহির করা হইবে। সর্বপ্রথম সেই সকল লোকদিগকক জাহান্木াম হইঁতে রাছর কর৷ হইবে যাহাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান থাকিবে। অতঃপর ডেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইটে যাহাদের ঈমান তাহাদের নিকটবর্তী হইরে। অতঃপর নেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহারা ইহাদের নিকটবর্তী হইরে। অতঃপর সেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহারা ইহদের নিকটবর্তী ইইরে। অতঃপর সেই সকল লোকদিগকক বাহির করা হইবে যাহারা ইহাদের নিকটবর্তী হইবে। এামন কি দোয়খ
‘ইইতে এমন লোকদিগকে বাহির করা হইৰে যাহার অনু পরিমাণ ঈযান থাকিবে। অতঃপর আন্লাহ্ ত।'অাनা এমন ব্যক্তিকে দোযখ হইতে বাহির করিরনন বে .কোনদিন একবার ‘লাইনাহা ইল্লাল্লাহ’’ বলিয়াছে এবং জীবনে কখনও কোন নেক আাসল করে নাই এবং দোयฑ্গ লেই ব্যক্তিরাই থাকিবে যাহাদের ভাগ্যে চির জাহানামী হওয়। অবধারিত।


এই কারণণ ইরশাদ হইয়াছে :


অতঃপর আறি লেই সক্ন লোকদিগকে সুক্তিদান করিব, যাহার৷। আল্লাহৃক্ক ভয় কর্রে এবং যালিমদিগক্কে জাহনননামের মধ্ব্য নতজানু অবস্থায় ফেলিয়া রাগখেব।


অনুবাদ : (१७) উহাদিণের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হইলে কাফিররা সু’সিনদিগকে বলে, দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় c্বেষ্ঠতর ও মজनिস হিসাবে কোনটি উত্তস। (98) উহাদিগোর পৃর্ব্রে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি বিনাশ করিয়াছি, याহারা উহাদিগের অপেক্ছ সপ্পদ ও বাহ্য দৃট্টিতে ভ্রেষ্ঠতর।

তাফ্সীর ः আল্নাহ্ তাঅালা কাফিরদের সস্পর্কে ইরশাদ করেন, মখন তাহাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ কর়া হয়, যাহা আল্লাহহর একত্ত্বাদ ও কুরআন্নর সত্ততা স্প্টভাবে প্রমাণিত তখন তাহারা উহা হইতে মুখ ফির্রাইয়া লয় এবং পর্ণতরে তাহাদের বাতিল ধর্गের সত্যত প্রমাণ করিবার জন্য এই কথা বলে ৯ে, অगাদ্রর বাসস্থান ও বৈঠক ঘর অধিক উৎকৃষ্ট ও সুসজ্জিত। ধন-সম্পদ ও জনসশ্পদ অাাদদরই অধিক, আगরাই অধিক ইয়यত ও সশ্মানের অধিকারী। অতএব আমরা বাজিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ সকন লোক যাহারা আরকাম ইব্ন আবুল আরকামের ঘরে আজ্মগাপন করিয়া আছে, তাহারা কি করিয়া হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? বয্ভুত আযরাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্ধাহ্র শ্রিয়পাত্র, এই কারণণই তো তিনি আর্যাদগাক ধনে-জনে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বেমন ইর্যশাদ হইয়াছে :

কাফি্ররা মু’মিনদিগকে বলে, यদি ইসলাম ধর্ম উত্তম হইত তন্ন অাशারা অমাদূর পৃর্বে উহা গ্রহণ করিতি পারিত না। (সূরা আহৃকাফ : ১১) इयরাভ নৃহূ (আ)-এর
 দরিদ্দ ও নিম্নশ্রেণীীর লোক, তমরা তোমার প্রতি ঈমান অনিতে পারা fিক কর়য়!? (সূর। ※ অারা : ১১) আরারা ইরশাদ হইয়াছে :











 আয়াতের অর্থ হইল, তাহাদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট ছিল এবং বেই মর্জালিস ভ ধন সস্|দ ও
 আল্লাহ্ ত|'অना ফিরাউন সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন :








কাতাদাহ্ (র) বলেন, কাফির্ররা যখ্ সাহাবায়ে কিরামের জীবন যাপন পদ্ধতি কঠিন দেখিতে পাইন তখল তাহারা বলিল :

যুজাহিদ (র) যাহৃহাক (র)ও অনুর্র মত প্রকাশ করিয়াছছন। কেহ বালেন, الاثا
 الرئى जর্থ সৌन্দ্य। ইবุন आব্বাস (র) মুজাহি (র) এবং আরে। অনোকে এই অর্থ

 जर्थ काছাকাছি।
(vo)


অনুবাদ ः (१৫) বল, যাহারা বিল্লান্তিতে আছে, দয়াময় ঢাহাদিগকে অদूর ঢিল দিবেন যতক্ষণ না, जাহারা বে বিষয়ে ঢাহাদিগক্ক সতর্ক কর্া হইতেছে তাহা থ্রত্যফ কর্রিবে, উহা শাস্তি হউক অथবা কিয়ামতই হউক। অতঃপর ঢাহারা জানিতে পারিবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও এক দলবলে দুর্বন।
 মুশরিকদিগকে বনিয়া দিন, যাহারা एক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত র্বািয়া| দানী কর্র
 আল্লাহ্ তহাদিগক্ক অবকাশ দান করিবেন, এমন কি তাহাদ্রর fifift সगয় cxय হইরে। অতঃপর তাহারা প্রত্র্র্ত শা|্তি ভোগ করিবে কিংবা আকশ্মিকভার্র fকয়া|गত সং্ঘটিত ইইবে।

মহান আন্লাহর বাণী :

তখন তাহারা জানিতে পারিবে বে, তাহারা ব্যই উৎকৃষ্ট বাসস্থন ও বৈঠক ঘরের দ্বারা তাহাদের সত্য হওয়ার পক্ষ দনীল পেশl করিয়াছিল, উহার যুক্রাবলায় প্রকৃতপক্ষে কাহার বাসস্থান নিকৃষ্ট এবং কে অধিক অসহায।
 ऐঠকারিত ও বিরোধিতয় অধিক অবকাশ দান করেন। অাবূ জ|"rর ইবৃন জরীীর (র) ও এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। আল্লাহ্র পক্ক হইতে ঐ সকল মুশ্র্রককৃদর জगা ইহা



বলুন, হে ইয়াহূhী সশ্পদায়! यদি তোমরা ধারণা করিয়া থাক শে, তোসরাই আল্মাহ্র বन्ञू, তবে তোমরা गৃত্যু কামনা কর, यদি ন্নীয় দাবীতে তোসর৷ সত্যব।দী হইয়া থাক। (নূরা জ্মমু'আ ঃ ৬) অর্থাৎ আমাদের ও তোমাদের মধ্ধ্য যাহারা বাতিলপছি তাহাদের জন্য মৃত্ম কাযনা কর। যদি বাস্তবিক তোমরা সত্যের উপর অর্ধিঠিত হইয়া থাক ত:ব তো তোসাদ্দর কোন কতি নাই। কিষ্ুু তাহারা ইহা অন্বীকার করিয়াদ্লন। সৃরা বাকারা!? এই বিষয়़ বিস্তারিভ আলোচ্ন হইয়া গিয়াছে। সূরা আলে-ইযরাঙ্নও নাসারাদ্রু সহিত সুবাহানা ও চ্যানেঞ আলোচনা হইয়াছে। নাসারারা কুফ্রের উপর কয়ের হইল এবং বিরোধিতার উপর অটল রহিল এবং হযরত ঈসা (আা)-কে ‘আ|্ঞা|হর পুত্র’ বলিয়া
 চ্যালেঞ্জ ও যুবাহালা করিতে নির্দেশ দিলেন। উভয় পক্ককে সন্তান-गর্ত্তাত. त্रী-প্র নইয়া गয়দানের গিয়া মিথ্যাবাদীत ঊপর অভিশাপ ও না'নতের দু'অ৷ র্করিনার জন্য অহৃান করিলেন। হযরত ঈসা (অ) বে আল্নাহ্র বান্দা হিলেন, এবং হযরত অদস (অা)-এর মত আল্লাহ্র মাখ্লৃক ছিলেন উহার দলীল প্রমাণ মহান অাল্লাহ্ উর্নৈখ কারয়াছছুন।

ইরশাদ হইয়াদ্ :


আপনার উপর সত্যের জ্ঞা জাসিবার পরে ভ্যই ব্যক্তি আপনার সহিত ঝপড়া করিবে আপনি তাহাক্ বলিয়া দিন, আস আমরা আমাদদর সসান-সর্তাত্র্ক এবৃং
 ও তোমাদরে সত্তাসমূহকে ময়দান ডাকি, অতঃপর মিথ্যাব|দীtদর উপর অভিশাপ অবতীী হওয়ার দু'আ করি (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬১)। কিস্ু তাহারা এইক্রপ র্করিভে অস্বীকার করিল।


অনুবাদ ঃ (৭৬) এবং যাহারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে অধিক হিদায়াত দান করেন, এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের পুরষ্ষার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তিদিগকে অবকাশ্ দান ও তাহাদের গোমরাহীর বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিবার পর মু’মিনদের হিদাড়়েত বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে :


যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলতত থাকে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি কে, যাহার ঈমান এই সূরা বৃদ্ধি করিয়াড়ে। (সৃরা তাওবা : ১২৪)

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং ইহার তাফসীর প্রসংগে হাদীসসমূহৃও র্বাণত হইয়াছে।

মহান আল্মাহ্র বাণী:


مـرددا অর্থ অর্থ বিনিম পরিণাম ।
আবদুর রায়যাক (র) ... ... ... আবূ সালমাহ ইব্ন আবদুর রহ্যান (র) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেল, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসিয়া একটি ঞ্ক ডাল ধার্য় নাড়া দিয়া উহার পাতা ঝরাইতে ঝরাইতে বলিলেন, লা-ই-লা-হা ইল্লা|ল্লে|হ আল্লাহু আকবার সুবাহানাল্মাহ্ ওয়ালহামদুলিল্লাহ্" এই কালামসমূহ গুনাহ সমূহ.কে চিক এইর্রপ ঝরাইতে থাকে বেমন ঝড়ো হাওয়া এই গাছের পাতা ঝরাইয়া ফেলে। হে আনৃ দারদা! সেই সময় সমাগত হইবার পূর্বেই তুমি এই কলেমা সমূহের অযীফা কর্রিতত থাক। गখন তোমার ও এই কলেমাসমূহের মাঝে প্রতিবঞ্ধকতার সৃষ্টি হইরে না ',
 একর্টি ভাণ্ডর ।

আবূ সানামাহ (র) বলেন, অতঃপর আবূ দারদা (রা) মখনাই এাই হাদীহের
 আল্লাহ আকবার সুবাহানাল্নাহ্ ওয়ালহামদুলিল্নাহ-এর অযীফা করাত্ত্খ থাকত। এমন্নি জ্রাহিল লোক ভ্যে অাযাক্ দেথিয়া পাগল মনে করে। হাদীসটি যুরসান পদ্দতিতিত বর্ণিত
 করিয়াছেন। आবূ মু'অবীয়াহ (র) ... ... ... হযরত আবূ দারদা (র৷) হইরত সুনালে ইব্ন মাজায় হাদীর্সাট বর্ণনা করিয়াছেন।



অनूবাদ ः (१৭) ঢूমি কি লक्ष্য कরিয়াছ উহাকে মে জगার आয়াতসমূহ প্্াখ্যান করে এবং বনে আমাকে ধন-সস্পদ, সন্তান-সর্তাত দেওয়া হইবেই। (१৮) সে কি অদৃশ্য সম্বক্ধে অবহিত হইয়াছে। অथবা দয়াময়ের নিকট হইঢে প্রতিফিতি লাভ কর্রিয়াছে। (৭৯) কখনই নহে, ঢাহারা যাহ বালে আমি ঢাহা निখিয়া রাখিব এবং তাহাদিগের শাস্তি বৃদ্ধি করিতে থাকিব। (b০) সে বে বিযয়়ের কথা বলে, তাহা থাকিবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট জাসিরে একা।

 পাওনা ছিন। একন্নার আ⿰ি Шাঁার নিকট আমার পাওনা চাইতু আ|গাো। সে বলিল, আল্লাহ্র কসম! যাবককাল তুমি মোহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার কর্রার্, তা|f তোমার


 ত্থন তুমি আगার নিকট অসিবে, সেখানে আমার ধন-সশ্পদ ও সওান-সত্তাত হইবে


ইব্ন কাছীর—ذ৬ (৭ম)

ইমাম বুথারী ও সুসলিম (র) একাধিক সূত্রে আ'মাশ (র) হইত হদীর্সটি বর্ণনা করিয়াছ্ন। সरীহ্ বুখারী শরীফফে বর্ণিত বে, হয়ত খব্বাব (রা) বলেনন, आমি একজন
 করিয়া দিলাग। অতঃপার তাহার নিকট উহার মৃল্য চাইতে পোলে লে নালণণ, ... ... ... जতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা কর্রেন। ইমা বুथারী (র) বালেন, ‘c‘ অর্ধ মজবুত প্রত্রিতি। আবদুর রায়্যাক (র) বনেন, সাওরী (র) ... ... ... খাক্গান ইব্ন जারত (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় একজন কর্মকার ছছলাঘ, এককনার आস ইব্ন ওয়াইলের কিছু কা করিলে, তাহার নিকট আমার কিছू দিরহান পাওনা হইন। একবার आমি উছ। চাইতে আসিলে লে আমাকে বলিন, যতক্মণ না তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে অমন্য কর্রিবে, আমি তোমার পাওনা পর্রিশোধ করিবব गা। आাি বনলাম, यাবৎ না তুমি মৃত্যুবরণ করিয়া পুনরায় উথ্খিত হইবে, আাি হয়তত যুহাশ্মদ (সা)-কে

 রাगূনूল্মাহ্ (সা)-এর নিকট বলিলাম, তখন এই আয়াত অবजীর হইন :

आওফী (র) হযরত ইব্ন অব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসৃনূধ্ধাহ্ (সা)-এর কল্যেক জন সাহাবী অস ইব্ন ওয়াইলের নিকট তাহাদদর পাওনা চাছাত গেলে লে


 বহু ধন-দhৗলত ও সন্তান-সত্ততি হইরে। এবং তোমদদরর কিতারে ব্যাই সকল বস্তুর উল্লেখ রহহ্যিাছহ, আমাকে উহাও দান কর়া হইবে। অতঃপ্রর আল্লাহ্ তাহর অবস্থ৷ বর্ণনা করিয়া বলেন :

মুজাহিদ (র) কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেক তাফ্সীরককার এইর্রপ বनিয়াছছন यে, আয়াতটি অ|'স ইবৃন ওয়াইল সম্পর্কে অবতীর্ণ ইইয়াছে।

মহান অनाহ़, বাণী :
 থাকেন। অবার কেহ কেহ যবর সহও পড়েন। উভয় কিরাত্রে आা.্থ ক্কান পার্থক্য নাই। কবি র্রান বালেন :
الحمد لله الــز يـز خردًا * لم يتخذن من و لـ شـئ ولدُ

সমম্ঠ প্রশাংসা লেই যহাসপ্মানিত এক আল্লাহৃর জন্য यিনি কোন সন্তান গাহণ করেন


و لقد ر أيت مــاثـر ا * قد ثمـروا مـالا وولدًا

आাি অন্নক লোকজন দেখিয়ার্ছি যাহারা মান ও সত্তান নাভ ক্তরয়াাছ। অত্র

فليت فـلانـا كان فـى بـطن امـه * وليت فـلانًا كان ولد حمـار

হায়! यদি অমুক गাল্য়র গর্ত্তই থাকিত। হায় यদি অমুক গাধার নাচ্চ হহ়ত। जত্র
 , কে পেশসহ পড় হইলে বহুবন ইইরে এনং যবনগহ পড়া হইলো একবচন ইইবে। ইश হইল কায়িস গোচ্রের ভাयা।

गহান আল্নাহ्ন্র বাণী :
لَاوْتِيْنَّ مَالاُ وُوَلَدَا অবশাই আगাক गাল ও সন্তান দান করা হইরে, তাহার কগাক্ক অস্থীकার করিয়া বলা




竍

 কালেমায়ে তওওীদ বুঝান হইয়াহ্।
 वियয়़র তাকীদूর জन্য ब্যবহৃত হয়। ।


 সে অরো অধিক ধন-সশ্পদ ও সন্তান-সত্ততির মালিক ইইবে, ইহার fিরপরীত এবং দুনিয়ায় তাহার যাহা কিছু আছে উহা আমি কাড়িয়া লইব। এই কারণণ ইররশাদ

 ওয়াইল ব্যই মাল ও সন্তান-সত্ততির কথ্া বলিত্তেছ আসি উহার মালিক ছইব।
 নিকট যাহা কিছু আছু তাহার মৃত্যুর পর আমিই" উহার মালিক হইন। কাতাদাহ্ (র)
 ছাড়াই আসিরে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) বলেন '

 आনিবে না।


অনুবাদ : (b-) ঢাহারা আল্লাহ ব্যতিত অन্য ইনাহ্ গহণ কর্র এই জন্য যাহাত উহারা তাহাদিগ্গের সহায় হয়। (৮২) এখনই নহে উহারা ঢাহাদিণের ইবাদত অস্ধীকার করিবে এবং ঢাহাদিগের বির্রেধী হইয়া যাইবে। (৮৩) ঢুমি কি লক্য কর ना वে, आयি কাফিরদিপের জন্য শয়णनদিগকক ছাড়িয়া রাঘিয়াছি, উহাদিগকে সন্দকর্ম্ম বিশেयভাবে প্রনুক্র কর্রিবার জন্য। (৮৪) সুতরাং তাহাদিগের বিয়্রে ঢাড়াতাড়ি করিও না। আমি তো গণनা কর্রিতেছি উহাদিগগর নির্ধারিত কাল।
 করিতেছেন, যাহারা তাহাদের প্রতিপানককর সহিত অন্যান্য ইলাহ্ স্থুর করে যেন তাহাদের দ্বারা তাহারা ইজ্জত সম্মান লাভ করিতে পারে। অতঃপার খর্তন বললনন, তাহারা যেই ধারণা করিয়াঢ়, বাষ্তবে উহা সং্খটিত হইবে না।

## ইরশাদ হইয়াছে যে,


 বিরোধী হইয়া পড়িনে। অথচ, তাহারা ধারণা কর্যিয়াছিল অন্য কিছু।

ইররশাদ হইয়াছে :


 ডাকে বে কিয়াসত পর্যন্ত তাহার ডাকের জবান দিবে না। নয়ুত তাহারা তাহাদের সম্পর্কে অবপতই নহহ। আর যখন সমস্ত লোককে একত্রিত করা হইরে তখন উপাস্য जকল উপাসকের শ|ক্রু হইয়া দাড়াইবে এবং তাহাদের উপাসনাক্ক অস্বীকার করিয়া বসিবে। (সূরা আহকাফ ঃ ৫-৬)

जबূ নूহाईक (র) এथानে ঊপাসকরাই লেই দিন অন্যের উপাসনাকে অস্বীকার করিয়া বসিরে। সুদ্দী (র) দ্বا

 উপাস্যরা তাহাদদর বির্রেধী হইয়া দাড়াইবে। মুজাহিদ (র) এর অর্থ করিয়াঢেন, উপাস্য়া উপাসকদের শख্র হইরে, তাহাদদরর র্সহত তাহারা ঝাগড়া কর্রিবে এবং তাহাদের উপাসনাকে অস্বীকার কর্রিয়া বসিবে। সুদ্দী (র) বলেন, উপাস্যরা

 الحسرة -অনুতাপ-অনুশুশাচনা।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :
 जर्थाৎ হে নবী! जাপनि কি লक্ষ কর্রেন না বে, শয়তানদিগকে কাষির্দের নিকট প্রেরণ করি যাহারা তাহািগকে চরমভাবে গুমরাহ করে। অাওফী (র) ইহার অর্থ করেনন,

যাহারা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণণর বিরুক্ধে উত্তেজিত করে। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করেন, যাহারা চরমভাবে কামনা বাসনা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। কাতাদাহ (র) বলেন, যাহারা কাফির্রদিগকে আল্লাহ্র বিরোধিতা ও অবাধ্যতার চরম পর্শাঁ্য় পৌছইইয়া দেয়। সুফি্য়ান সাওন্রী (র) ইহার অর্ব করেন, यাহারা তাহাদিগাক্ক উত্তেজিত কর্র ৫ अস্গির করিয়া তোলে। সুদ্দী (র) বলেন, অর্থ হইল, যাহারা তাহাদ্ররকেক চরম হ১কারী বানাইবে।

আবদুর রহসান যায়িদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ঠিক

এর गত। অর্থাৎ ব্যে ব্যক্তি পরা করুণাময় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে সুখ ফিরাইয়া জীবনयাপন করে র্যমি তাহার জন্য একজন শয়তান সঙ্গী নির্ধার্রতত тরি। (সূরা যুখরুফ : ৩৬)

মহান जাল্মাহ্র বাণী :

হে गুহামদ (সা)! আপপি তাহাদের উপর শাস্তির জন্য ব্যু হইােন না। আমি .তাহাদিগকে নির্দিষ কিঢুদ্দিনের জন্য অবকাশ দিয়া রাখিয়াছি। অতএব অবশাই তাহারা শাশ্তি ভোগ করিরে।

ইরশাদ হইয়াহছ :


আর্পনি যালিग লোকদের কর্মকও সস্পর্কে আল্লাহৃকে অনর্বহিত মানে করিরেন না। (সूরা ইবাाशীग)

আরো ইরশাদ ইইয়াঁছা :


অতএব आপলি কাফিরদিগ্কে जবকাশ দিন।, মাত্র কিছুদিনেন্র জনা অবকাশ দিন (मृরা তারিক : ১৭)।
الِنْمَا نُمْلِىْ لَهْمْ لِيَزْدُدُوْا إِتْمًا

আাম তাহাদিগকে এই জন্য ঢিল দেই যেন তাহারা অধিক পাপ কর্ণরতু পারে। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৮)


आমি তাহাদিগকক অब্প সময়ের জন্য ভোগ করিতে দিত্তেছি অতঃপর তাহাদিপকক চরग কঠিন শাt্তি ভোগ করিত্ত বাধ্য করিব। (সূরা লুকমান ঃ २৪)

আপনি বলুন, তোমরা ভোগ করিত্ত থাক। অতঃপর দোযখই হইরে তোমাদের ঠिকানা। (সূরা ইব্রাহীম : ৩০)

侕 রাখিতেছি।


অনুবাদ : (b৫) यেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদিগকে সশ্মানিত মেহমানরূকপ সমবেত করিব, (b-) এবং আপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহানামের দিকক খেদাইয়া লইয়া যাইব। (৮৭) বে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্গহণ করিয়াছে, সে ব্যতিত অন্য কাহারও সুপারিশ কর্রিবার ফ্মচা থাকিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্র যেই সকল পরহেযাগার বান্দাগণ যাহার৷ দুনিয়ায় তাল্মাহ্কে ভয় করিত, তাঁহার রাসূলগণের অনুসরণ করিত, তাঁহাদের আনিত নির্দে*।गगূহ गনিিত। তাঁহারা যেই সকল বিযয়ের হহুম করিত্নে, তাঁহারা উহা পালन র্করত। गেই সকল বিষয় হইতে নিষেধ করিতেন, তাহা হইতে বিরত থাকিত। আল্লাহ্ ত।'जাল। তাঁহাদ্রর সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তিনি তাঁহার এই সকল বান্দাগণকে স্বীয় নেহ্যান হিসাবে কিয়ামতে একত্রিত করিবেন। الوفد বলা হয়, সেই সকল মেহমানরকক যাহারা সাওয়ার इইয়া আণমন করে। কিंয়ামত দিবসেে আল্লাহৃর ঐ্র সকল মেহমানণণ নার্রে সাওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া আ/ল্লাহ্র মহাসন্মানিত শাহী অতিথি ভনান্ন আাগ|সন করিরেন। অপর দিকে गাহার। অপরাধী, যাহারা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াঢ়, যাহার। তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াজে, তাহাদিগকক লাঞ্ছিত অবস্থায় ধাক্কা गারিয়া गারিয়৷ জাহান্নাম্গ
 মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ (র) এবং আরো অন্নেকে এই অর্থ করিয়াড়ে। জাহান্নামীদের যখন এই অবস্থা হইরে তখন তাহাদিগকক বলা হইরে :

বল তো, এই দুই দলের মধ্যে কোন দনের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং কাহার মজ্জনিস ও সাথী-সঙ্গী উত্তম।

ইব্ন जবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র)....... ইব্ন गারযূক হইতে


এর তাফসীর বলেন, মু’মিন যখন কবর হইতে বাহির হইরেে তখন সে তাহার সস্মু:্ একজন অতি সুন্দর ও সুগ্মযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইরে। তাহাকে সে জিঞ্ঞাসা করিবে তুगি কে? লোকটি বনিবে, ঢুমি আমাকে চিনিতে পাাররে না। মু'गिন বनিবে, না তুমি তো অত্যধিক সুদ্দর ও সুগধ্ধির অধিকারী। তখন সে র্নানরে, আামি তো
 ছিলে। তোমর উপর আমি দুনিয়ায় আরোহণ করিয়া বেড়াইয়াছা। এস এখন আমি তোমাকে আমার উপর আরোহণ করাইব। অতঃপর মু’মিন তাহার উপর আারোহণ করিরে।

মহান অাল্লাহ্


এর মা্যে এই বিষয়ই উল্লেখ কর্যিয়াছেন।
আनী ইব্ন আবূ ঢালহা (র) হ্যরতত ইব্ন আব্মাস (রা) হইত়


এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, ব্যেইদিন অসি পরহেযগার বান্দাগণাক সাওয়ার করাইয়া পরম করুণাময়ের নিকট সমবেত করিব। ইব্ন জরীর (র) ... ... ... হযরুত আবূ হহায়রা (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ বর্ণনা কর্যিয়াছছন, ল্যইই দিন অমি উটের উপর আরোহণ করাইয়া পরহেযগার বান্দাগণকে পরম কক্ণণাময়ের নিকট সমবেত করিব। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, ইহার অর্থ, উত্ত্য দ্রংত শোড়ার উপর অরোেণ করাাইয়া সমরেত করা হইবে। সাওরী (র) বলেন, উ勾ী উপর आার্রোহ করান ইইবে। কাতাদাই (র) বলেন, পরহেযগার বান্দাগণকে বেহেশ্তে সगরেতত করা হইবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহ্মাদ (র) তাঁার পিতার ‘মুসনাদ’ গ্রেন্থ বালেন, সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র) নু‘মান ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত आनी (রা)-এর নিকট বসাছিলাম। তখন তিনি

পাঠ কর্যিয়া বলিলেন, সস্মানিত অতিথিগণণর ইহা নিয়মই নহে মে, তাহারা পায়ে शাটিয়া আগমণ করিবেন রবং কিয়ামত দিবসে তাহারা এমন নূর্রে বাহনন আরোহণ করিবেন শে, উহ৷ অপপক্মা উত্তম বাহন কোন দিন কেহ দে:খ নাই। উহার উপরে স্থাপিত হাওদা হইরে স্বর্ণের তৈয়ারী। উহার উপর আরোহণ কর্রিয়| তাহারা বেেেশত্রে দ্বে উপনীত হইরে। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইবন জরীর (র) হদীী亻ট आাদুর রহহান ইব্ন ইসহাক মাদলী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা ঢাঁছাদের বর্ণনায় ইহাও উল্নেখ করিয়াছছন বে, সাওয়ারীর হাওদা হইবে স্বর্ণের এ̣ষং নকীল হইাব মণিমুক্৷ পাথরের।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) এখানে একটি অতি আশর্যজনক রিওয়ায়েততর বর্ণনা করিয়াছছন। তিনি বলেন, আমার পিত ... ... ... आবূ মুজাজ বাসরী (র) ইইতে বর্ণনা করেন ভে, একদিন হযরত অनী (রা) রাসূন্ন্gাহ্ (সা)-এর নিকট ছিিলেন, তখন তিনি

পাঠ কর্যিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহৃর রাসূল! মেহমন তো সাওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়াই আগমণ করে। রাসূনুদ্মাহ্ (সা) বনেন, সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাত্ আমার প্রাণ, মু'মিনগণ যখন কবর হইতু বাহিহ? হইরে, তখন তাহাদ্রের জন্য সাদা উ島ী আনা হইবে যাহার ডানা থাকিদে, উহার উপার স্ণর্ণর হাওদা থাকিবে; প৩ঔলি উজ্জূন হইবে। দৃষ্টির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উহার এক এক কদস গিয়া পড়িবে। এইভবেে দ্রতত চনিয়া বেহেশ্তের গাছের নিচে আসিবে, যাহার মূন হইতে দুইটি ঝর্ণা প্রবাহিত ইইবে। উহার একটি হইতে ঢাঁহারা পানি পান করিবে। ফলে তাঁহাদদর পেট ও অন্তর হইতে সকল ময়লা পরিক্কর হইয়া যাইরে। অপরটিত্ত তাঁহারা
 ও চूলে ময়লা জমিবে না। খুশীতে ঢাঁহাদের চেহারা উজ্জ্g হ হইরে। অতঃপর তাহারা বেহেশতের দ্বারে আসিবে। সেখানে তাঁহারা স্বর্ণের তক্তার উপরে লান ইয়াকৃততর হালেকা দেখিত্ পাইবে। হাল্কার সাহাব্যে তক্ঞার উপর আঘাত করিঢে অত্তর কাগনে সুরে বাজিয়া উঠিবে। বেহেশ্য়তর সুদ্দীী রমণী হুরদের কানে এই সূর পৌ|ছিতুই তাহারা

 পড়িবে। সে বলিবে, আমি আপনার খাদূম, আপনার কাজের জন্যাই आগি নির্ধারিত। णাঁার সহিত চনিতে থাকিবে। বেহেশতের হূরগণ অস্হিরতার র্সিতত Шাহার অপেক্ষায় থাকিবে। অতঃপর তাঁহারা মুক্ত ও ইয়াকৃতের তাঁবু. হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে দেথিয়াই ঢাঁার গলা জড়াইয়া ধরিবে। এবং বলিবে আমি আপনার পরম আপনজন।

ইব্ল কাছীর——৭ (१ম)

आমি চিরজীবি, আমার কখনও মৃত্যু ঘটিবে না। आাম অসীম নিয়ামঢতের অধিকারিনী, কখনও আगার নিয়ামত শেষ হইবে না। আমি চির জানন্দিত কথনও আামি অসত্ত্ষ হ হইব, না। आা刀ি চিরদিন आাপনার নিকটই অবস্গান করিব, কথনও পৃথক হইব ন।। অতঃপর সে এমন একটি ঘরে প্ররেশ করিবে, তাহার ভিত্তি হইতে ছাদ পর্যত্ত এক হাজার হাত উদ্ম লাল, হলুদ ও সবুজ বর্ণর মুক্ত দারা ঘরওলি নির্মিত। উহার কোন কোনটির সাদৃশ নহে। প্রত্যেক ঘর্র সত্তরটি করিয়া পালংক র্হিয়াহে। প্রর্যেক পালং?কর উপর সত্তরটি তোষক এবং প্রত্যেক তোযকে সত্তরজন স্তী, প্রত্যেক স্ত্রীর গায়ে সত্তর জোড়া কাপড়। কিন্ুু তনুও সেই সকন কাপড়ের মধ্য দিয়া ঢাহাদের পায়ের ণোছার মপজ দেখা যাইবে। তাহদের সহিত মিলনের জন্য দুনিয়ার পৃর্ণ এক রার্র্রের সসান পরিমাণ সময় প্রয়োজন হইবে। তাহাদের তলদেশ দিয়া নানা প্রকার নহর প্রবাহাহ হইরে, পরিষার সাদা পানির নহর, দু,্বর নহর, याহার স্বাদের কোন পরিবর্তন ঘাটিনে ন। এবং না উহা কোন গাভীর एना হইত্ত নির্গত। সুস্বাদু পবিত্র শরারের নহন, যাহা কোন মনুষ आসুরের রস নিংগড়াইয়া তৈয়ার করূ নাই। পরিষ্কার সখুর নহর, যাহ। dৌযাছির উদর হইতে নির্গত হয় নাই। ফালে পরিপূর্ণ গাছ তাহার নিকট দুলিতিত থাাকর্ণ ইচ্ম করিলে
 তিনি এই আয়াত তিনাওয়াত করিলেন :

## 

তাহাদের উপরে বেহেশেতের গাছের ছায়াসমূহ বুঁকিয়া থাকিবে এবং উহার ফলপপুঞ্জ তাহাদের আয়াত্ব্বীীন থাকিবে (সূরা দাহর ঃ >8)।

जতঃপর তাহারা গোশ্ত খাইবার ইচ্য করিলে, আপনা আপনিত়ত সাদ্গ সবুজ পাখ্যি উড়িয়া আসিবে, ইহার ডানা পেশ কারা হইবে ব্যেদদিক ইইতে ইচ্ছ। খাইরে অতঃপর আল্লাহ্র কুদ্রতত পাথি জীবিত হইয়া উড়িয়া যাইবে। অতঃপর তাঁহার নিকট ফিরিশ্ত্ত आগমন করিরের এবং সালাম করিরি। এবং এই সুসংবাদ দান করিরে :


তোমাদিগকে তেসাদের কৃতকর্ম্রর দরুন্ এই বেহেশেতের সানিক করা হইয়াছে। (সূরা যুখরুফ \& १२)


 বিবেবিত।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

আর অপরাধীদিগকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইব। ষ
 তাহাদের (কাফির ও মুশরিকদের) এমন কেইই সুপারিশ করিতে পারিরেবে না। ইর্রশাদ হইয়াছে:

হায়! আমাদের জন্য না তো কোন সুপারিশকারী আছে আর কোন অন্তরঞ বন্ধু আছছ (সূরা ঔ'আরা ঃ ১০০-১০১)।

মহান আল্মাহ্র বাণী ঃ
‘لا শ শব্দটি এখানে ইস্তিসনা মুনকাতী হিসাবে لكن এর অর্থ ব্যবহৃত হইয়াঢে। অর্থাৎ, কিন্ত্র যেই ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্য প্রদান কর্করয়। আল্লাহ্র নিকট প্রত্র্রুতি গ্রহণ করিয়াছে। আলী ইব্ন আবৃ তাল্হা (র)... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি অত্র আয়াত পাঠ করিয়া عی এর এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তিনি বলেন, عه এর অর্থ ইইল, লা-ইলাহা ইল্নাল্মাহুর-এর সাক্ষ্য প্রদান করা, অন্যের পূজা অর্চনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া কেবলমাত্র আল্ঘাহ্র ইনাদত করা এবং আল্লাহ্রু নিকট হইতেই যাবতীয় আশা আকাঙ্কা পূর্ণ হইবার কামন্য করা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, উসমান ইব্ন খালিদ ওয়াসিতী (র) আসওয়াদ ইব্ন ইয়াयীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) তোমরা আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ কর। আল্লাহ্ ত|'আলা কিয়ামত দিবসে বলিবেন ঃ যেই ব্যক্তি আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছছ, সে দণায়মান হউক। সমবেত লোকজন বলিল, হে আবূ আবদুর রহমান! আমাদিগকেও উহা শিক্ষ। দান করুন। তিনি বলিলেন তোমরা বল,
أللّهم فـاطر السموات والأرض عـالم الـغيب والشهـادة فـانـى أعهد إليك فـى هذه الحيــاة الدنيـا إنت ان تككلنـى إلى عـملى يـقـربنـي مـن الشـر ويبـا
 إلى يـوم القيـامـة إنـل لأ تُخـلف الميعـاد .

তাফসীরে ইবন কাসীর
হে আল্লাহ্! হে আসমান সমূহ যমীনের সৃষ্টিকর্তা। হে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তুর পরিজ্ঞাতা! আমি আপনার নিকট হইতে এই পার্থিব জীবনে প্রত্র্র্র্তত লইতে চাই, যদি আপনি আমাকে আমার কাজ্রের প্রতি অর্পণ করেন তবে উহা আমাকক অন্যায় কাজ্রের নিকটবর্তী কন্নিবে এবং ন্যায় কাজ হইতে দূরে ঠেলিবে। আমি তো কেবল আপনার রহসতের উপর. ভরসা করি। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্বক প্রতশ্র্অত’দান করুন। যাহ। আপনি কিয়ামত দিবসে পালন করিবেন, আপনি তো আপনার প্রত্রির্র্ততি ভग করেন না। রাবী মাসউঁদী (রা) বলেন, অতঃপর রাবী যাকারিয়া (রা) ... ... ... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইরে বর্ণনা করেন যে, তিনি উল্লিখিত দু‘আর সহিত এই শদ্দগুলিও সহযোগ করিয়াছেন।

হে আল্লাহ্! আমি ভীত হইয়া আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ কর্করয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আপনার রহসতের প্রতি উৎসাহী হইয়া এই প্রার্থনা করির্তোছ। ইবุন আবূ হাতিম (র) অপর একটি সূত্রেও যাসউদী (র) ইইরত অনুর্রপ বর্ণনা করিয়া:ছেন।




- هَ






অনুবাদ : (৮৮) यাহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। (৮৯) তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করিয়াছ। (৯০) ইহাতে যেন আকাশমণ্গলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী খ৩-বিখও হইবে ও পর্বত্মালা চূর্ণ-বিচূর্ণ ইইয়া .আপতিত হইবে। (৯১) যেহেতু তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে । (৯২) অথচ, সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে। (৯৩) আকশমণণলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ্ নাই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হইবে না বান্দারূপ̣। (৯৪) তিনি তাহাদিগকক পরিবেষ্টন করিয়া রাঁখিয়াছেন এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেযভাবে গণনা করিয়াছেন। (৯৫) এবং কিয়ামত্তের দিবস উহাদিগের সকনেই তাহার নিকট आসিবে একাকী অবস্থায়।

তাফসীর ঃ আল্মাহ্ তা'আলা অত্র সূরায় হযরত. ঈসা (আ)-এর বান্দা হওয়ার বিষয় ও হযরত মারইয়াম হইতে বিনা বাপে সৃষ্টি করিবার কথা উল্লেখ করিবার পর সেই সকল লোকদের ধারণার প্রতিবাদ করিয়াছেন যাহারা তাঁহার সন্তান গ্অহাণণ কথা বলিয়া বেড়ায়। অথচ, মহান আল্মাহ্ উহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং তাঁহার. মর্যাদা উহা হইঢ়ে বহু উর্ধে।

ইরশাদ হইয়াছছ : •

তাহারা বলে, আল্লাহ্ ঢf|‘আলা সন্তান গ্রহণ কর্রিয়াছেন, তোমর। তোমাদের এই কথায় বড়ই গুরুতর বিষয় উদ্ডাবন করিয়াছ। হযরত ইব্ন আব্বাস (র।) काতাদাহ ও
 পড়া যায়। কিন্তু যের সহ পড়া অধ্ধক প্রচলিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


আল্লাহ্র বড়ত্ত ও সাহাত্ম অনুধাবন করিয়া সম্ভবত আসমনসমূহ ফাটিয়া যাইবে, यমীন বিদীর্ণ হইব্বে এবং পর্বতমালা খও-বিখণ্ড হইয়া যাইবে। কারণ তাহারাও আল্নাহ্র মাখলূক এবং আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী। অর্থাৎ আল্মাহ্ ব্যতিত অन্য কোন ইলাহ্ না। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই; 'তাঁহার কোন সন্তান নাই; নাই কোন ग্ত্রী। তিনি অদ্বিতীয় ও বে-নিয়ায। আসমান, যমীনও পর্বতমালার ও এই নিশ্বাস।
وَفـى كل شُـيُ لـه آيـة * تدل على اُنـه وُاحد

প্রত্যেক বস্তুত্তেই তাঁহার নিদর্শন রহিয়াছে যাহা তাঁহার একত্ধবাদদরই প্রगাণ।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, আनী (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আব্ব|ग (রা) হইতে এর जাফসীীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আসমানসমূহ, যমীন, পর্বতমালা, गননুয ও জিন্ ব্যতিত
 সষ্যবত ধ্রংস হইয়া যাইবে। বেমন শিরকসহ কোন মুxারিকের কোন নেক আমল উপকারী নহে, অনুক্রপভাবে আমরা আশা করি ঢাওইীবাদীদের ওনাহ ও আল্ধাহ্ ফ্যমা
 লোকদিগকে কলেমায়ে শাহাদত শিক্ষদান কর। বেই ব্যক্তি তাহার সৃত্যুকালে এই কলেমা উচারণ করিবে, তাহার জন্য বেহেশৃত ওয়াজিব ছইবে। তখন সাহানায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূন! বেই ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় বালান্? fিনি বলিলেনন, তাহার জন্যাও ওয়াজিব হইবে, তাহার জন্যও ওয়াজিব হইবে। অতঃপ্রর ভিনি বলিলেনন, সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, यদি সমযু आসगানসगৃহ ও যমীनসমূহ
 শাহাদত অপর পাল্লায় রাখা হয়, অরে শাহদাতের পাল্লাই ভারী হইत্।। ইন্ন জারীর (র) অনুহ্রপ বর্ণনা কর্যিয়াছুন।

যাহ्হাক (র) বলেন :

এর অর্থ হইল অসমাসমূহ আল্লাহৃর আযমত ও মহত্বের ভగ়̣ ফাটিয়া যাইরে। আবদ্র রহ

 (র) বলেন, মুহামদ ইব্ন অবদুল্নাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন এে, এা পাহাড় অপর পাহাড়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে হে অমুক পাহাড়! আজ কি তোगার উপর আরোহণ

 কথা শ্রবণ করে না এসন নহে।

অতএব তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ


دَعْوْا لِلرَّحْمْنِ وَلَّاً
পাঠ করিলেন। ইবุন অবূ হাত্ম (র) আরো বলেন, মুনবির ইনৃন শ|দান ... ... ... ... গালিব ইবৃন অজরাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বললে, জান্যক সিরিয়িাবাসী

আমাকে মিনার মসজিদে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, जাল্াহ্ ত'আল৷ যখন যমীন সৃষ্টি করিলেন এবং উহাতে গাছ-পালা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমস্ত গাছ-পালা দ্যারা মানুম উপকৃত হইত এনং যমীন ও গাছ-পালা দ্বারা মানুষ ঊপকৃত হইরে থ্থাকিল যাবৎ না তাহাদের সুখ হইতে এই মিথ্যা কথা উচ্চারিত হইন বে, আল্লাহ্ ত‘অলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছ্ন। যখন তাহাদ্রে মুখ হইতে এই কथা উচ্চারিত হইন তখন যসীন প্রকস্পিত হইল এবং গাছের কাঁটl ধরিল। কা‘ব ইব্ন আহবার ((র) বলেন, যথন মানুয এই ভয়াণক কথা বলিল, ফিরিশিশ্ত ক্রেেধান্বিত হইন এবং জাহন্নাস উর্তেজিত হইল।

ইমাग আহমাদ (র) বলেন, আবূ মু‘আবীয়া (র) ... ... ... इয়ত অবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নালন, রাসূলুন্নাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছুন ঃ কোন কষ্ঠদায়ক উক্তি
 সন্তান সাব্যস্ত করে অর তিনি তাহাদিগকে নিরাপদ্দ রাখেন ও তাহ্হাদিগকক র্রিযিক দান করেন। এবং তাহদিগক্কে বিপদ হইতে দূরে রাঢখে। ইমাস বুখা়ী ও মুসলিম (র) তাঁাাদের সহীহ্ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক বর্ণনা রহিয়াছ্ :


তাহারা তো আল্লাহূর জন্য সন্তান সাব্যস্ করে অথচ, তিনি তাহ্হাদগরে রিযিক দান করেন এবং নিরাপদ্র রাখেন।

মহান আল্মাহ ইরশাদ করেন :


আা্লাহ্র মহত্৭ ও প্রতাপের প্রেক্ষিতে তাঁহার জন্য কোন সন্তান অ্রহ৷ কর। শোভনীয়


এই কারণণ ইরশাদ হইয়াছ্ :


আসমন ও যমীন্নে সকনেই পরম করুণাময়ের দরবারে গোলাম হইয়া উপস্থিত ইইবে। তিনি তাহাদিগকে র্রীতিমত গণনা কর্রিয়া রাখিয়াছছন। অর্থাৎ তাহার সৃষ্টির পর ইইতে কিয়ামত পর্যন্ত নর-নারী, ছোট-বড় শকলেরইই সঠিক সংখ্যা সস্পর্ক ভিনি


আসিবে। অাল্লাহ্ ব্যতিত তহার কেন সাহায্যকারী, কোন আশ্র্যদ|ত নাই। তিনি এক অদ্পিতীয়। তিনি,তাঁার মাখলৃক ও সৃষ্টি জীবের মধ্যে যাহা ইম্ম হকুম করিরেন। তাতে তিন্রি ইনসাফ করিরেনে কাহারও প্রতি বিন্দू পরিমাণ যুলুম করিবেন ন।।


অনুবাদ ঃ (৯৬) यাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাহাদিগের জন্য সৃষ্টি করিবেন ভালবাসা। (৯৭) আমি তো তোমার ভাযায় কুরআনকক সহজ করিয়া দিয়াছি। यাহাতে তুমি উহা দারা মুত্তাকীদিগকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার। (৯৮) ঢাহাদিগের পৃর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠিকে বিনাস করিয়াছি। তুমি কি তাহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও ชুনিতে পাও?

তাফসীর ঃ আল্মাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার মু’‘মন বান্দাগণের জন্য যাহারা সৎকর্ম করে। অর্থাৎ যেই আমলে মহান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন এনং যাহ। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়াত মুতাবিক সংগঠিত হয়। এই ধরাণার অমালের অধিকারীরদর জন্য আল্লাহ্ তাআআলা তাঁহার নেকবান্দার অন্তরে মহব্বত ও ভালবাস। বদ্ধমূল করিয়া দেন। এই সম্পর্কে অনেক বিত্দ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। ইगাস আহ্য।দ (র) বলেন, আফফান (র) ... ... ... ... হযযতত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বাণ্ণত শে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন. বান্দাকে ভালনাగ্সন তখন তিনি হযরত জিব্রীল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, আমি আমার অমুক ন|ন্দাকক তালবাসি, অতএব তুমিও ভালবাস সুতরাং হযরত জিব্রীল (আ) তাঁহাকে ভ।লবাসিতত ওরু করেন। অতঃপর তিনি আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোয়া। কর্রে, गহান আল্লাহ্, অমুককে ভালবাসেন, অতএব তোমরা ‘ঢাঁহাকে ভালবাস। অতঃপর আসगনববাসীরা তাঁহাকে ভালবাসিরত থাকে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাঁহাকে সাদর়ে সকগো গ্রহণ করে।

আর আাল্মাহ্ তা:আলা যখন কোন বাদ্দার প্রতি অসত্তুষ্ট হন তখন তিনি জিবৃরীী (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, হে জিব্রীল! আমি অমুকের প্রতি অসশুট্ট, অতএব তুমি তাহার সহিত শ(্ֵण পোষণ কর। অতঃপর হযরত জিবৃরীী (আ) তাহার সহিত শब্র্ততা পোষণ করেন। অতঃপর তিনি আসমানের সমস্ত ফিরিশ্তগণণর ম.্ধ্য পোযণ়া
 শক্রতত পোষণ কর। অতঃপর আসমানের সকন ফিরিশ্ত তাহার র্সাহত শক্রতত পোযণ করে। ইহার পর পৃথ্বীতেত তাহার প্রতি শজ্রতত অবতীর্ণ করা হয়। ইगাস সুর্সলিম (র) সুহাইল (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইযাম আহ্যাদ ও বুখারী (র) ইবৃন জুরাইজ (র) ... ... ... হয়ত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরুত নবী করীী (সা) इইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাग আহ্যাদ (র) বললন, মুহাম্পদ ইব্ন বাকির (র) ... ... ... হযরত সাওবান (রা) হইতে তিনি হয়রত নবী করীম (সা) হইতে বর্ণন। করিয়াছেন बে,


 आামার রহगতপ্রাণ্ঠ। Јখন হযরত জিবৃরীল (আ) বলেন, অমুকের প্রাত আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হইয়াছে। অতঃপর জারশ বহনকারী ফিরিশ্তাগণ ও এই একই কথ্থ বলেন। এমনকি সাত আসমান্নর সকল ফিরিশ্তা এই কথা বলেন। অতঃপার পৃথিবীত সে সকলের প্রিয় পাত্র হয়। হাদীসটি গারীী।

ইমাম অহ্যাদ ইনৃন হাম্বন (র) বলেন, আসওয়াদ ইবৃন অামিি (র) ... ... ... অবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ র্কাগ়াাছছ্ন ঃ गহন্বতত
 কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখन তিनि হযরত बিবৃরীল (অ)-কে বলেন, आগি অंমুককক ভালবাসি। जতঃপর হয়ত জিবৃ-ীীল (অ) ঘোষণা করেন. তোসাদ্দর প্রতিপালক. অযুককে ভালবাস়ন, অতএব তোমরাও ভালবাস। आসওয়াদ ইব্ন আাfার (র) বলেন,
 অবতীর্ণ হয়। আর আল্লাহ্ যখन কোন বান্দার প্রতি অসভ্⿺ু হ হন, ত্থন ৎিনি জিব্রীল
 পোযণ কর। অতঃপর হযরত জিবৃরীন (আ) आসমানের ফিরিরিশতাণণাক বলেন, তোমাদের প্রতিপালক অমুক্রর প্রতি শার্রুত পোষণ করেন, অতএব তোমরাও তাহার ইবৃন কাছীর—৬५ (१ম)

প্রতি শক্রুতা পোষণ কর। আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) বলেন, আবার বিশ্বাস আমার উস্তাদ শরীক (র) বলিয়াছেন, অতঃপ্র তাহার জন্য পৃথিবীতে অস্ত্রুধ্টি ছড়াইয়া পড়়ে।. হাদীসটি গারীব।

ইবৃন আবূ হাতিম (র) বনেন, আমার পিতা ... ... ... হয়রত আবূ হহায়রা (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ অল্লাহ্ ত|'অলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি হযরত জিব্রীল (অ)-কে ডাকিয়া বনেন, आমি অমুককক ভানবাসি, जতএব তুমিও তাঁহাকে. ভানবাস। অভএী তাঁহার জন্য .ভানবাসা অবতীর্ণ হয় এবং পৃথিবীরবাসীণণ তাহাকে ভালবাসিতে খরু করু।

আল্লাহ্ ত'আनা এই কথা যোষণা করিয়াছছন :


ইযাম মুসলিग ও তিরমিযী (র) উভয়ই দারওয়ারদী (র) হইহত অত সূত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সkীহ़। আनী ইব্ন

 ভানবাসা সৃষ্টি কর্যিয়া দেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ্ ত।'আলা নিজ্জে ভালবালেন এবং মনুষ্ের মধ্যে তাহার মহব্তত ও ভালবাসা সৃষ্টি র্কর্য়া দেন। মুজাহিদ (র) याহ्शक (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। आওফী (র) হারত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, দুনিয়ায় মুসলমানদের অত্যরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করেন, উত্তস রিযিক দান করেন্, এবং তাহার সুभ্যাতি অবশিষ্ট থাকে। কাতাদাহ (র)


এর তাফসীর প্রসংণে বढ্লেন, আল্লাহ্ ত'অালা ঈমানদার লোকగদর অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। হার্ম ইবিন হাইয়ান (র) বালেন, বেই বান্দা আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ঠ হয়, আল্লাহ্ ত‘অালা মু’মিনদের অন্তর সয়হ דাহার প্রতি ঝুঁকাইয়া দেন। ফলে তাহারা তাঁহাকে মহব্বত করে ও ভালবালেী। কাতাদাহ (র) বলেন, ছযরত উসगান ইবৃন আফ্ফ্যান (রা) বनিতেন, শ্যে কোন বাদ্দা কোন ভাল কিং্বা মন্দ কাজ করে আল্মাহ্ ত'অালা তাহাকে তাহার আমলের চদদর প্রিধান করাইয়া দেন।

ইবุন অবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইবุন সিনান (র) ... ... ... হাসান বসৃরী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি বলিল,, आগি এगনভাবে আল্লাহ্র

ইবাদত করিব যে, আমার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পায়, অতুঃপর সালাতের প্রতি এমনভাবে নিবিষ্ঠ হইল যে সর্বদাই ঢাহাকে সালাতের জন্য দগ্ডায়মান পাওয়া যাইত। সর্বপ্রথম সে মসজিদে প্রবেশ করিত এবং সর্বশেষে বাহির হইত। অথচ, ককইই তাহাকে সম্মান করিত না। এইভাবে সে সাত মাস অতিবাহিত করিল। কিন্তু যখন মনুু,ের নিকট দিয়া অত্ঞিক্রম করিত তখন বলিত, তোমরা একজন রিয়াকার দেখ। এর্কদিন সে বলিল, প্রত্যেকেই তো আমার খারাপ সমালোচনা করে। এখন ইইতে কেনল অমি আল্লাহ্র জন্যই ইবাদত করিব। সে কেবল তাহার নিয়াত পরিবর্তন করিল বিন্তু ইবাদত একট্টও বৃদ্ধি করিল ন।। किন্তু এখन মানুষের নিকট দিয়া অত্ত্রু করিলে, তাহারা বলিত আল্লাহ্ তা‘অলা অমুকের প্রতি রহমত করিয়াছেন। অতঃপর হাসান (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন :


ইব্ন জরীর (র) একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলেলে冋 তায়াতটি হয়তত আবদুর রহমান ইব্ন অওফ (রা)-এর হিজরত সম্পর্কে অবতীী হইয়াছছ। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ অত্র সূরায় একটি আয়াতও হিজরত্তর পর অনতীর্ণ হয় নাই। পূর্ণ সূরাটিই হিজরতের পূর্বে অবতীী হইয়াছে। ইহা ছাড়া রিওয়ায়়ত্তাট বিயদ্ধ সনদ দ্বারাও বর্ণিত নহে।

## আল্লাহ্ তা‘আলার ইরশাদ :



হে गুহাম্মদ (সা) আমি কুরআনক়ক আপনার ভাষার জনা আরবী ভাষায় সহজ করিয়াছি। যাহারা আল্লাহ্র ডাকে 'সাড়া দিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলের আ冋ুগত্য স্বীকার করিয়াছে তাহদিগকে সুসংবাদ দান করিতে পারেন

 याशाরা সরনन সঠिक পাথ চলে না। সাওরী (র) ... ... ... आাব̨ गानिश् (র)




 কুরাইশদিগকে বুবান হইয়াছে। আওষী (র) হयরতত ইবৃন আব্মাস (রা) হইত় বর্ণনা করেন,
 অত্যাচারী ব্যক্তি। এই অর্থ করিয়া তিনি ইহার সমর্থনে এই আয়াত পাঠ কর্করান্নে :

মহান আল্লাহ্র বাণী :


তাহাদের পূর্র্র আমি এমন বহু লোক প্পংস কর্রিয়াছি যাহারা আল্ণাহ্র আয়াত


মহান আল্gाহ़র বাণী :
هَلْ تُحِسُ مِنْهُ مِنْ اَحَدِ آَوْ تَسْمَّ لَهُ رِكْزُا

আপনি কি তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পান। ইব্ন আব্বাস (রা) जদুন অनীয়াহ,
 অর্থ আওয়াজ, ‘‘দদ । হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, আয়াতেন অর্থ হইল, আর্পানি কোন


فتوجست ركز الانيس فراعها * عن ظههر غيب والانيس سقامها

जদৃশ্য হইতে বক্ধুর गুদ শব্দে সে ঘাবড়াইয়া গেন আর বন্কুটি হইন তাহর র্রোগ।

আলহামদু निল্লাহ সূরা মারইয়াম-এর তাফসীর শেয হইন।


তাফসীরে সূরা তোহা
[পবিত্র মক্কায় जবতীর্ণ]
ইমামুল আইন্মা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইব্ন গুযায়মাহ (র) ‘কিতাবুত্ তাওহীদ’ -এ যিয়াদ ইবনন আইউব (র) ............... হयরতত অাবূ হরায়রা (রা) হইঢে বর্ণিত।
 (জা)-কে সৃষ্টি কর্রিবার এক হাজার বৎসর পূর্বে সूরা তোহা ও ইয়াসীন भাঠ করিয়াছেন। ফিরিশ্শ্তাগণ যখন উহা đনিতে পাইলেন তখন তাঁহারা বনলেন, বেই উম্মাত্রে প্রতি উহা অব্তীর্ণ হইবে ঢাহারা ধন্য হইবে ; বেই অন্তর ইহা বহন করিবে সেই অন্তরও ধন্য এব? বেই যুখ্ে উহা উচ্চারিত হইতে সেই মুখও ধন্য। হাদীসটি গারীব এবং মুনকার। ইব্র্রাহীম ইব্ন মুহাজির নামক রাবী এবং ঢাঁহার শাইখ উভ্যইই সমানোচিত।
رِسْعَ اللَّه الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمَ
[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (*রু)।

#   





অনুবাদ ঃ (১) তো হা (২) তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্য আমি তোমার প্রতি কূরআন অবতীর্ণ করি নাই, (৩) বরং যাহারা ভয় করে কেবল তাহাদিগের উপদেশার্থ্, (8) यিনি সমুচ্চ আাকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা ঢাঁহার নিকট হইতে অবতীর। (৫) দয়াময় আরশশ সমাসীন (৬) याহা আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে এবং এই দুইয়ের অন্তবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তাহা তাঁহারাই। (৭) তুমি উচ্চকন্ঠে যাহাই বল, তবে তিনি তো যাহা ত্ঠ ও অব্যক্ত সকলই জানেন। (b) আল্লাহ্, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সমস্ত উত্তম নাম ঢাঁহারই।

তাফসীর ঃ মুকাত্তা‘আত হর্রফ সম্পর্কে সূরা বাকারায় পূর্ণ আলেলাচন। হইয়াছে। অতএব পুনরায় উহার আলোচনা নিস্প্রয়োজন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন শায়বাহ ওয়াসিতী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, «ط অর্থ, হে বাক্তি। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আতা মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব, আবু সালিক, আতীয়্যাহ, আওফী, হাসান, কাতাদাহ, যাহ্হাক, সুদ্দী ও ইব্ন আবযাহ (র) হইতত অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন যুবাইর ও সাওরী (র) হইত্ত বা্ণিঁ এে, ইহা একটি
 র্দপান্তরিত করা হইয়াছে । কাयী ইয়াय (র) ঢাঁহার ‘আশ্ শিফ্য’ নাगক গান্থ আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র)-এর সূত্রে রাবী ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। র্তিন্ত বােনন, নবী করীম (সা) প্রথম দিকে সালাতের জন্য এক পায়ের উপর দগড়ায়ান ইইরতন ভাং অপর পাও উँচू করিয়া রাখিতেন। অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা هb নাযিল র্করান্লন। অর্থাৎ হে যুহাম্মদ (সা) আপনি উভয় পা যমীনের উপর রাখিয়া সালাত পড্রু।

ইরশাদ হইয়াছে :
مَاَ اَنْزَلْنَا عَلَيْنَ الْقُرْانْ لُتْشَقَى

আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আপনার প্রতি আমি কুরআন অবতীণ র্ণর নাই। অত্র আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছছ উহা স্পষ্ট। মহান আল্লাহর বাণী :

জুওয়াইর (র) यাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করেন, আা্ধাহ্ ত।'আলা যখন রাসূলুন্নাহ (সা)-এর প্রতি পবিত্র কূরআন जবতীর্ণ করিলেন, তখন কুরাইশ। বংশীয় মুশরিকরা বলিতে লাগিল, কুরজান অবতীর্ণ रওয়াতে মুহাম্মদ (সা) বেশ। কাষ্টৃই পড়িয়াহেন। অতঃপর আাল্াাহ্ ত'আলা অবতীর্ণ করিলেন :

आয়াতের উদ্mে| হইল, বাতিল পন্হীরা যাহা কিছू ধারণ। ক্সায়া|ছছ উशা বাস্তব
 কन্যাণ সাধন্নর নিমিত্ত দান কন্রিয়াছেন। বুথারী ও মুসলিম xনীীয়্ হযার্তত মু‘আবিয়া (রা) হইতে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছেন,
 করেন। হাফি্য আবুল কাসিম তাবরানী (র) এই বিষয়ে একটি র্জাত চ্যৎকার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আহ্মাদ ইব্ন যুহাইর (র) সান্াবাহ ইব্ন হাকাম (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বালেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছছনন ঃ जল্লাহ্ ত'আলা কিয়ামত দিবসে স্বীয় সিংহসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিবেন, আমি তোমাদাগকে আমার ইল্ম ও হিক্মতের অধিকারী কেবল এই জনাই করিয়াছ্নিাম এ, আাগ তোমাদিগক্ক কমা করিয়া দিব এবং এ বিষয়ে আমি কাহরো পরোয়া করিব ন।। হাদীসটির সনদ
 হাকাম (র) নামক রাবী লাইস গোত্রীয়। প্রথম তিনি বাসরায় বসব।স করেন। অতঃপর কুফা নগরীতে স্থানান্তরিত হন। সিমাক ইব্ন হাব্র (র) ঢ়ঁহারা নিকট হইতত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, সাহাবায়़ কিরাম প্রথম দিকে তাঁহাদ্দর নুক় রশশী লট্কাইয়া নামাय পড়িতেন। তখन মर्ম-

কষ দিবার উদ্দেশ্যে কুর্ান অবতীর্ণ করেন নাই। বরং শেইর্রপপ সহজজ নামায পড়া

 কুরআান্কে কষ্ঠ-ভোগের জন্য অবতীর্ণ করেন নাই ব্বং তিনি ইशাকক সানুষ্ের জন্য

 প্রেরণ করিয়াছ্নে; ইহা ঘ্রারা তাঁহার বান্দাদদর প্রতি রহমত করিয়াছছন, য়ে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে এবং তাঁহার কিতার দারা উপকৃত হইতে পারে। আান্gাহ্ ঢ'আআना উহার মধ্যে হালাল হারাম অবতীর্ণ করিয়াছছন।

小হান আল্লাহর বাণী :

হে মুহাম্ম (সা)! এই কুরআন আপনার নিকট আগত হইয়াঢছ ইহ আপনার প্রতিপানকের পক্ক ইইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি যাবতীয় বষ্রুর পানनকর্ত ও সকন বষ্ফুর মালিক। তিনি যাহা ইচ্ম তাহাই করিতে সক্ষম। তিনি মসীনক্কে নিচ্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আসমান সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছছন বুলন্দ ও সসুচ্চ কর্য়া। তিরমিযী শরীীফ এক বিঙ্ধ্ হাদীসে বর্ণিত, প্রত্যেক আসমানের গভীরতত পাঁচশ|ত নৎস়েরের এবং এক আসমান হইতে অপর আসমানের দূরত্ওও পাঁচশত বeসরের।

ইবৃন आবূ হাতিম (র) রাসৃনুল্মাহ্ (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর একটি রিওয়ায়েত এখানে বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্gাহর বাণী :


পরম করুণাময় আরশের উপর অধিষ্ঠিত। সূরা আ'রাফে অত আয়ারতর তাফসীর বর্ণनা কর্া হইয়াছে। অতএব উহার পুনরুল্লেেের প্রয়োজন নাই। কুরআন ও হাদীসে যাহা উল্নেখ করা হইয়াছে সেই বিষয়ে উহার যাহেরী-প্রকাশ্য] অর্থ गানিয়া নওয়াই নিরাপদ পথ। এবং ইহাই সাল্যে সালেহীন্নর মত। উহা' কেমন, कিলের মত, ও কিসের সাদৃশ্য তাহা অন্বেষণ করা উচিত নহে। ইহাই বিপদসংক্রু পথ।

মरान আল্gाइর বাণী :
 মাটির নিচে অবস্থিত সব কিছুর মালিক তিনিই। যাবতীয় জিনিস তাহারই অধিকারে ও

তাঁহার ইচ্ছার অধিননু, তিনি উহার সবকিছুর সৃষ্টিকর্ত। তিনিই মালিক এবং তিনিই একমাত্র ঊপাস্য। তিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই।

মহান আল্লাহর বাণী :
 সপ্ত যমীন নিচের অবস্থিত বস్হু। ইমাম আওयাओ (র) বলেন, ইয়াহৃহয়া ইবৃন आবূ কাসির (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করেন, একবার কা‘ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইন, এই যমীলের নিচে কি আছছ? তিনি বলিলেন, পানি। তাঁহাকে অবার জিজ্ঞাস। করা হইল, পানির নিচে কি? তিনি বলিলেন, মাটি । তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইন সাটির নিচচ কি? তিনি বলিলেন মাটির নিচে পানি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা ইইন, ঐ পানিনর নিচে কি? তিনি বলিলেন পাথর। তাহাকে আবারও জিজ্ঞাসা করা ইইন, পাথর্রে নিত্চ কি? তিনি বলিলেন, ফিরিশ্শা i জিঞ্ঞাসা করা হইল ফিরিশৃতার নিচে কি? f্তনি বলিলেন, উহার নিচে একটি মাছ, যাহার দুইপ্রান্ত আরশের সহিত ঝুলন্ত। জিজ্ঞাসা কর। হইন, মাছের নিচে কি? তিনি বলিলেন, উহার নিচে শূন্য ও অন্ধকার। উহার পর্র কি তাহ। আর জানা স太্ব নয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইবৃন ওহব এর ভ্রাত্মশ্পুত্র ज়ারু উবায়দূন্নাহ্ (র)........ হযরত আবদুন্মাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুপ্ধাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক যমীনের মাঝ্ে পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব এবং সর্বননম যমীন মাছের উপর অবস্থিত। মাছের দুইপ্রান্ত আসমনে অবস্থিত। মাহটি একটি পাথররর উপর এবং পাথরটি একজন ফিরিশ্তার হাতে দিতীয় যমীন বায় আবদ্ধ। তৃতীয় যমীনন জাহান্নামের পাথর, চতুর্থ যমীনে জাহান্নামের গন্ধক। পঞ্চম যমীনে জাহান্নানের সাপসমূহ, यষ্ঠ यমীনে জাহান্নাম্মে বিচ্ছু। সন্ত যমীনে জাহান্নাম এবং সেইখানে ইবৃলীস ব্বদ্দ অনস্থা় র রিহ়াছে। তাহার এক হাত সামনে ও এক হাত পশাতে বাধা। যখন জাদ্মাহর ইচ্ছ। হয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেন। হাদীসটি নিষ্চিত গারীব। ইহার মারফৃ‘ হওয়াও বিরবেচনা সাপপক্ক।
 জাবির ইব্ন আবদুন্নাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আগি হয়ত নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। প্রত্যাবর্তনকালে আगরা উীযণ গরন্রে কারণণ দুই একজন করিয়া ছোটছোট দলে চলিতেছিনাম। আগি প্রথম দলে ছিনাম। इঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সশ্থুথে আসিয়া সানাম করিল এবং জিজ্ঞাস। কর্রল তোমাদ্রের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) কে? আমার সাথী সभীরা আমাকে ছাড়িয়া র্চলয়া ণেন এবং আমি তাহার সহিত দঁঁড়াইয়া রহিলাম। এবং হঠাৎ রাসৃনুল্ধাহ্ (সা) সেনাদানের সখ্যতাগে মাথা ঢাকিয়া একটি লাল উটের উপর আরোহণ করিয়া আগমন কর্রিলেন। আমি তাহাকে ইব্ন কাছীর্র—১৯ (৭ম)

বলিলাম, এই তে রাসূনুন্নাহ্ (সা) আগমন করিয়াছেন। লে জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি? আমি বনলাম, লাল উটের উপর আর্রেহণকারী। লোকটি রাশৃনুল্ধাহ্ (সা)-এর নিকটবর্তী হইন এবং রশি ধরিয়া উটটি থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিন, আর্পান মুহামদাং তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। তখন সে বলিণ আামি आপনার নিকট কয়়র্কাট ববযয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। যাহা সারা বিশ্বে দু’একজন কিংবা দুইজন ব্যাতত অর কেহ জানে না। রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমার যাহা ইচ্ম জিজ্ঞাগা করিতে পার। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বলুন, নবী कि ন্দ্রা যান? রাসূনুদ্মাহ (সা) বলিলেলন :
 লোকটি বলিল, आপনি সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা কর্রল, আচ্ছা কি কারণে সন্তান তাহার পিতা-মাতার সাদৃশ্য হয়? তিনি বলিলেন :


عَلَى الأخِرِ نَزَّعُ الْوَلَدْ
."পুরুषের নীর্য সাদা ও গাঢ় এবং ন্ত্রীলোকের বীর্य হনুদ ও পাতলা। উভয় বীর্ব্যের মধ্ব্যে বেইটি অপরটির উপর প্রতাব বিস্তার করে সন্তান তাহারই সাদৃশাত। ধারণ করে।" লোকটি বলিল, সত্য বनিয়াছেন। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করিল, পুরুস্যের বীর্য দ্ঘারা সন্তানের কোন অস গঠিত হয় এবং শ্র্রীढোকের বীর্य দ্|ারা ককান অজ গঠিত হয়?
 দ্বারা রক্ত, মাংস ও চূল। লোকটি বলিল, আপনি সত্য বলিয়াড়ুন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, হে যুহাম্মদ (সা)! এই যমীনের নিচে कি আছছ? রাসৃনूন্মাহ্ (সা) বলিলেন : সৃষ্টীী আছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাহার নিচ্চ? তিনি বালালেন ঃ মাটি। সে জিজ্ঞাসা করিন, তাহার নিচে? তিনি বনিলেন ঃ পানি। লোকটি জিজ্ঞসা করিনল, পানির निচে कি? তিনি বनিযেনে ঃ অককার। সে জিজ্ঞাসা করিল, অफকার্রে নিচে কি? রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ শূন্য। লে জিজ্ঞাসা করিল, শূন্যের নিঁচু কি? fিনি বলিলেন ঃ মাটি। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, মাটির নিচে কি? লোকটির এই প্রশ্রের পর রাসূলুন্নাহ্ (সা)-এর চন্মুদ্য় ক্রন্দান স্নজল হইয়া উঠিল। जবং বললেন ঃ প্রশ্|কারী অ,পক্শা প্রশ্নকৃত ব্যক্তি এই প্রশ্নের অধিক কিছু জানে না। হে প্রশ্নকারী! মানুরের জ্ঞান এই পর্যন্ত শেষ। লোকটি বলিল, आপনি সত্য বলিয়াছেন। আমি সাক্ষ্যদান করির্তিছ, অাপনি আল্লাহ্র
 তোমরা কি জান? এই ব্যক্তি কে? তাহারা বলিল, जাল্লাহ্গ ও তাহার রাসৃল (সা)-ই এ সস্পক্ক অধিক ভান জানেন। তিনি বনিলেন ঃ প্রশুকারী ছিলেন. হয়রত জিব্রীল (অা)।

হাদীসটি গারীব এবং বড়ই বিস্ময়কর। কেবল কাসিম ইব্ন আবদুর রহমানই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র) তাঁহার সম্পর্কে সন্তব্য র্করয়াছছন, লোকটি কোন বস্সুই নহে। আবূ হাতিম রাयী (র) ঢাঁহাকে দুর্বল বলিয়াছ্ছন। ইব্ন হাদী (র) বলেন, লোকটি পরিচিত নহেন।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, হাদীসটির মত্ব] একটি বিষয় অপরটির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এক হাদীসের অংশ অপর হাদীসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। লোকটি কি ইচ্ছাকৃত এইর্রপ করিয়াছেন কি অন্য ককছু আল্মাহ্ই ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ বাণী :

यদি আপনি উচ্চম্বরে কথা বলেন, তবে আল্মাহ্ তো গোপন ও গগোপনতর কথাও জানেন। অর্থাৎ এই কুরআন সেই মহান সত্তা অবতীর্ণ করিয়াডছছন যিৰিন গোপন ও গ্গেপনতর কথাও জানেন। ইরশাদ হইয়াছে :


आপনি বলিয়া দিন এই কিতাবকক সেই মহান সত্তা অবতীর্ণ কর্য়ায়াছেন যিনি आসমানসমূহ ও যমীনের গোপন তথ্য সস্পর্কে অবহিত। তিনি বড়ই ছ্ছসাপীল ও বড়ই মেহেরবান। (সুরা ফুরকান ঃ ৬)
 বস্ঠু যাহা অদম সন্তান তাহার অন্তরে গোপন রাথে। আর اُ অর্ধ হইন, অদম
 বিষয়ব্যু সপ্পর্কে পরিজ্ঞাত। অতীত, বর্তমান ও তবিষ্যতের জ্ঞান ঢাছার জন্য সমান। যাবতীয় মাখলূক তাঁার পক্ষে একটি জিনিস সমতুল্য। ইরশাদ হইয়াছছ :

তোমদদর সৃষ্টি করা ও পুনরায় উথ্থিত করা আল্পাহ্র পা়্巾 একই বাক্তিকে সৃষ্টি করা ও পুনরুण্খিত করিবার মত সহজ। (সূরা লুকমান ঃ ২৮)
 অत्তর্নিহিত বিষয় যাহা তুমি মন্নে মনে বলিয়া থাক। এবং أخفى इইল সৌ গোপন कथा যাহা জুয়ে আছে ব্যত করা হয় নাই। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বালন, তুমি তে আজকের তোমর কল্পিত বিষয়ই জান। কিত্তু আগামী কল্য কি কল্পনা কর্শররে তাহ তুমি

জান না। কিন্তু আল্লাহ্ ত‘অানা তোমার আজকের ও আগামী কাল্যের যাবতীয় কল্পিত গোপন কথ্থাও জানেন। মুজাহিদ (র) বলেন, أخفى অর্থ ধারণা। সাঈদ ইবৃন জুবাইর (র) হইতে ইহাও বর্ণিত বে, أخفى হইল সেই বিবয় যাহা ত্রাি র্কারের্র কিন্তু এখনও তুমি উহার কল্পনাও কর নাই।

মহান আল্লাহর বাণী :
 কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি ব্যাত্তিত আর ক্কোন ইলাহ্ নাই র্তিন বহু সুদ্দর সুদ্রর . নাম ও উৎকৃষ্ঠ তণাবনীর অধিকারী। সূরা আ‘রাফের লেষ দিক্ক আল্ধাহৃর উত্তম উত্তম নামসমূহ সপ্পর্কে একাধিক হাদীস ইতিপৃর্বে বর্ণিত হইয়াছে।


অনুবাদ : (仓) মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌছিয়াছে কি? (১০) সে যখন আఆন দেখিল ঢখন তাহার পরিবার্রর্গকক বলিল, তোমরা এখানে থাক, আমি
 পার্রিব অথবা আমি উহার নিকটে কোন পথথ্রদর্শক পাইব।

 শরু হইল এবং কেমন করিয়া চাঁহার সহিত কথা বনিলেন তাহ। এইখানে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তখন, যখন হযরত মূসা (অ) ঢাঁহার শ্বলটরর ছাপন ছরাইবার নির্দিষ্ঠ সगয় শেষ করিয়া মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা কর্কয়াা|ছলেলন। মিসর হইতে পলায়ন করিয়া তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর বিদেলে অবস্গান কর্করনার পর তাহার স্তীকক সকে করিয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। কিন্তू তাঁহারা পথ হারাইয়া ফেলেন। শীতের রাত্র ছিল এবং দুই পাহাড়ের মাঝ্েে তিনি একটি মনযিলে অবতরণ কর্রায়াছছেনেন। একদিকে শীত অপর দিকে ঘনমমঘ, অক্ধকার ও কুয়াশা। এই পরিস্থিতিত্র তাঁহর পক্ষে অগ্গসর হওয়া সস্ভব ছিন না। তিনি আঙ্ৰন জাালাইবার জন্য বারবার পাথর ঘষিয়াও ব্যর্থ হইলেন। তৎকাनীন সময় পাথরে আঘাত করিয়া আাӊন লাভ করিনার নিয়ন ছিন। কিত্তু

তাঁহার আघাতে কোন আখন বাহির হইতেছ্নিন না। এমনি সময় র্তিন তৃর পাহাড়ের এক প্রান্তে আӊ্টন দেখিতে পাইলেন। ইহ ছিল তাহার ডানদিকে। ত্খল fিনি তাহার

 भाরিব। ज ज কিংবা আমি অभার आনিতে পারিব সষ্ববত উহা দ্বারা তোমরা ৬ত্তণ হইর্ত পারিবে"। ইश দ্মারা বুবা याয়, ত্থन শীত ছিল।
 কাহাকে পাইব যে আমকে পথথর সক্ধান দান্ন করিবে। ইহ দ্বারা বুঝা যায় ভে, তিনি পথ ও হারাইয়া ফেনিয়াছছিেন।

 পথথর সঞ্ধান দান করিবে"। তাঁহারা পথ হারাইয়া <েনিয়াছিলোন এবং শীড়ও অক্রনন্ত হইয়াছিলেন। অতএব তিনি বনিলেন, পথথর সক্গানদানকা়ী , কেন লোক ন৷ পাইলে



অনুবাদ : (১১) অতঃপর সে আাঔনের নিকট আসিল তখন आহ়ান কর্রিয়া বলা इইল, হে মূসা! (১২) আমি-ই তোমার থ্রতিপানক। অতএব তোমার পাদুকা খুলিয়া ফেন, কারণ ঢুমি পবিত্র ‘ঢুওয়া’ উপত্যকায় রহিয়াছ। (১৩) এবং জামি তোমাকে

মন্নেনীত কর্রিযাছি, অতএব যাহা ওহী প্রেণ করা হইতেছে, ডুমি তাহা মনোযোগের সহিত শবণ কর। (১8) आামিই आল্লাহ, आমি ব্যতিত অन্য কোন ইলাহ নাই, আামার ইবাদত কর এবং আমার স্মর্ণার্থে সালাত কায়িম কর। (১৫) কিয়ামত অবশ্যাবী, आমি ইহা গোপন র্রাখিতে চাই, याহাত্ প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফন লাভ করিতে পারে। (১৬) সুতরাং ব্য ব্যক্তি কিয়ামতে বিপ্ধাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ কর্রে সে ভেন ঢোমাকে উহাতে বিশ্বাস স্থপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হইলে ঢুমি ঋ্পংস হইয়া যাইবে।

তাফস্সীর ঃ আল্লাহ্ অ'জালা ইরশাদ করেন,
 ডাকা ইইন। অনাত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

 বলা হইল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। (সৃরা কাসাস ঃ ৩০)

মহান অল্gाহ्, বাণী :
انَّىَّ آَنَا رَبُّنَ বলিবেন এবং তোমাকে সম্ধোধন করিবেন। খুলিয়া কেল। আनী ইব্ন आবূ তালিব, আবূ যার, অবূं আইউব (রা) এবং আরো অनেকে বনেন, হयরত মূসা (অ)-এর জুতা দুইটি গাধার অপ্পনত্র চাসড়ার ততয়ারী ছিন। এই কারণণ উহা খুলিতে বলা হইয়াছিল। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বালেন, পবিত্র কাবা গৃহহ প্রবেশ করিবার সময় জুত খোলা হইয়া থাকে। অনুজূপ ঐ স্शানেরও পবিত্রত রক্ষার্থ্থ জুত খুলিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, পবিত্র ভূমির উপর নঞ্ন পঢ̆দ চলিবার জনjই নির্দেশ হইয়াছিন। ইহ। ব্যাতভ অারো অনেক কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে।
 ‘'ত্ওওয়’’ একটি উপত্যকার নাম। আর্রে অনেকে অনুর্রপ বলিয়াছছছন। এই মতানুসার্র
 পুণ্যভূমিতে নগ্নপদচারণ করিবার হকুম দেওয়া হইইয়াছে। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন, উক্ত ভূমি দুইবার করিয়া পবিত্র করা হইয়াছে এবং বরকক্ময় করা হইয়াত্ছ । কিত্তু প্রথম মতটি অধিক বিঙ্দ। বেমন অन্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র তুওয়া নামক উপত্যকায় তাহাকক ডা্াকনলেন। (সূরা নাযি‘আত ঃ ১৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী :


আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও কালাম দ্বারা মনোনীত র্করয়াছছ। আল্মাহ্ সেই যুগের সকল মানুষের উপর মনোনীত করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে শে, একবার আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মূসা (আ)! তুদি কি জান যে কালাম করিবার জন্য তোমাকেই কেন মনোনীত করিয়াছি? তিনি বলিলেন, না। তখন আল্লাহ্ বলিলেন ঃ যেহেতু আমার সম্মুখে তোমার ন্যায় কেহই ন্যত।বলপ্বন কর্র নাই।

 আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। পর্রিণত্ত বয়ম্ক, জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের প্রতি ইহাই প্রথম ওয়াজিব যে, তাহারা এই বিশ্বাস স্থাপন ক্করানে যে, আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার ক্কান শরীক নাই। -نَاْنْ
 যখন তুমি আমাকে স্মরণ করিবে তখন সালাত পড়িবে। ইমাম অহ্যাদ (র)-এর বর্ণিত হাদীস এই দ্বিতীয় ব্যাথ্যার সমর্থন করে তিনি বলেন, আবদুর রহग়ান ইন̣ন মাহদী (র) ... ... ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, রাসূলূল্নাহ্ (সা) বর্ণনা করিয়াছেন : যখন কোন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে জাগ্গত হয়, কিংবা সালাত ভুলিয়া যায় সে যেন স্মরণে আসিতেই সালাত পড়ে। কারণ আল্লাহ্ ত|‘আল৷ ইরশশ।দ করিয়াছেন ঃ আমার কথা মনে অসিতেই সালাত পড়িবে। বুখারী ও মুসলিম শরীক় হয়রত অনাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :
مـن نَام عن صـوة اُو نسيهـا فكفـار تـها أن يصليـها إذا ذكرهـا لا كفـارة لها إلا ذللك
যে ব্যক্তি সালাত না পড়িয়া ন্দ্রিা যায় কিংবা ভুলিয়া যায়, তাহ।র কাফ্ফ্হর। হইল, যখনই.উহা স্মরণ ইইবে তখনই সালাত পড়িবে, ইহা ব্যাত্ভ উহার অন্য কোন কাফ্ফারা নাই।

আল্মাহ্ ত'আলার বাণী :


 গোপন কর্রিব। কিত্ু আল্লাহ্র সত্তা হইতে কখনও কিঁমू গোপন হয়ন।। সাঈদ ইবৃন


যুজাহিদ, आবূ সালিহ্. ইয়াহৃইয়া ইব্ন রাফি, হयরত ইবৃন আক্ম|け' (র) হইতে অনুক্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইবৃন জাবূ তালৃহ (র) হযরত ইবุন जাব্বাস (রা)
 অবগত কর্রিব না। আমি ব্যতিত সকল হইতে উহা গোপন। সুদ্দী (র) বালেন, আসমান ও যমীনে এমন কেহ নাই, যাহাকে আল্নাহ্ তাআানা কিয়ামতের্র র্নার্দি সময়ের জ্ঞান.
仿 এমন কি यদি সষ্বব হইত তবে আমার নিজ সত্তা ইইতেও উহা গোপন র্করয়া রাখিতাম।

 কিরাম হইতেও গোপন রাখিয়াছেন। আা্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, आামি বলি আলোচ্য আয়াতটি ঠিক এই আয়াতের অনুর্রপ :

( (ে মুহাম্মদ) বনুন, অাল্মাহ্ ব্যতিত আসমান ও যমীনের কেইই গায়াব জানে না। (সুরা নাম্ল ঃ ৬৫)

আরও ইর্রশাদ হইয়াছছ :

উহা আসমান ও যমীনে একটি ভয়ংকর ঘটনা হইবে। উহা আর্কশ্মকভাবে উহা তোমাদের উপর সমাগত হইবে। (সুরা আ'রাফ ঃ ১৮-৭)

ইবุন আবূ शতিম (র) বনেন, আবূ যুর‘অাহ (র) ... ... ... ওয়ারফা (র) হইতে

 অবশ্যই সংঘটিত হইর্ব এবং নির্দিষ্ট সময়ে আমি উহা প্রকাশ। র্করন। কবি কা'ব ইব্ন যুহাইর (র) বলেন,
داب شهر يـن ثم شـهرا دمـيكا * بـار كبـين يـنفيـان غمـيراً



কিয়ামত অবশাই সংघणिত হইবে যেন প্রত্যেককেই তাহার কর্गফল দেওয়া যাইতে পারে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :


যেই ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালকাজ করিবে, সে উহা দেখিতি পার্রে এবং যেই ব্যক্তি বিন্দু পরিমান খারাপ কাজ করিবে সেও উহা দেখিতে পারিব্ব। (সূরা যিলযাল : q-b)

আরও ইরশাদ ইইয়াছে :

তোমাদের কর্মফলই তোমাদিগকে দান করা হইবে।
মহান আল্লাহ্র বাণী :

যাহারা কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনে না, তাহারা যেন তোমাকক ইহা হইতে বিরত না রাথে।

আয়াত দ্বারা পরিণত বয়ক্ক জ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে সম্বোধ্ণন কর। হইয়াছছ। অর্থাৎ তোমরা সেই সকল লোকদের অনুসরণ করিও না যাহারা কিয়ামতক্ক অস্বীকার করে, যাহারা দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণণ নিমগ্ন, মহান প্রভুর অবাধ্য এবং স্বীয় প্রর্বৃাত্রে অনুসরণ করে। যেই ব্যক্তি সেই সকল অবিশ্বাসীদের অনুকরণ করিবে সে অবশ্যাই স্ছাত্গস্থ ও বঞ্চিত। 'نتردی' অর্থাৎ यদি তুমি এমন কর তবে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইরশাদ হঁইয়াঢছ :

এবং যখন সে ধ্মংস হইবে তখন তাহার ধনমাল কোন উপকরর র্কারতত পারিরে না। (সূরা লাইলঃ১১)
ইব্ন কাছীর—২০ (৭ম)


অনুবাদ ঃ (১৭) হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কি? (১৮) সে বলিল, আমার লাঠি, আমি ইহাতে ভর দিই এবং ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া আমি মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র কেলিয়া থাকি এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। (১৯) আল্লাহ্ বলিলেন, হে মূসা! তুমি উহা নিক্ষেপ কর, (২০) সজ্গে সজ্গে উহা সাপ হইয়া ছুটিতে লাগিল। (২১) তিনি বলিলেন, ঢুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না, আমি ইহাকে ইহার পূর্বরৃপ্প ফিরাইয়া দিব।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (অ)-ভরর এক মস্তবড় মু’জিযার উল্ধেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্র কুদ্রত ব্যতিত উহা সংঘটিত হওয়| সম্ভব নহে। এবং একমাত্র কোন নবীই এইর্রপ মু‘জিযা পেশ করিতে পারেন।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হাতে উহা কি? কোন কোন তাফসীরকার বললেন, আল্লাহ্ তা‘আলা হयরত মূসা (আ)-এর ভয় দূর করিয়া তাঁহার সহিত সম্পীীত গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে এইভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এইর্রপ সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, হে সূসl? তোমার হাতে যে একটা লাঠি এ কথা তো ভালই জান। কিন্তু এই লাঠি দ্বারাই শে কি অলৌকিক বস্তু সংখটিত হইবে উহা অচিরেই তুমি দেখিতে পাইবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


মূসা (অ) বলিলেন, আমি চলিবার সময় উহার উপর জর দিয়া চলি,
 यেন আমার ছাগল উহা খাইতে পারে। आবদুর র্হমান ইব্ন কাসিম (র) ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন, أهش অর্থ গাছের ডানে লাঠि বাধিয়া এगনভান্ব নাড়া দেওয়া, यেন পাত ঝরিয়া পড়ে অথচ, ডাল না ভাজে। মায়যুন ইব্ন দিহরানও এই অর্থ করিয়াছেন।
 সম্পন্ন করিতে হয়। जन্যান্য কি কি প্র়্যোজন পৃর্ণ করা হইত এই সশ্শকক্ক কেহ কেহ বলেন, রাা্রিকালে ইহার সাহাব্যে আলোর কাজ লওয়া হইত। ছাণল ঋহরা দিত এবং লাঠিটি মাট্তিতে গাড়িয়া দিলে গাছ হইয়া যাইত এবং দিনের বেল। উছ। ছায়া দান
 দৃहिতে বুঝা যায় বে, পৃর্বে এই घট্না ঘটে নাই, যদি পূর্বে এযনই ঘfিত তবে লাঠি অজগরে র্রপান্তরিত হওয়ায় তিনি 心ীত হইতেন না। এবং তিনি উহ। র্দেখয়া পলায়নও করিতেন না। বরং উল্ধিথিত বর্ণনা ইসุরাঈলী বর্ণনা বই কিছু নাহ। এই কথাও বनिয়াছছন লে, বয্রুত লাঠিটি হयরুত আদম (আ)-এর ছিন। কেহ কেহ বালেন, এই লাচিই কিয়ামতের পৃর্বে ষমীন হইতে নির্গত সেই বিম্ময়কর পশ্রর আর্কৃত্ ধারণ করিবে।


মহান আল্লাহ্র বাণী :


 পরিণত হইব্যার সাথোথেই বিরাট অজগরের ক্রপ ধারণ করিল। কিষ্ম রোট সাপ্র মত অতি দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল। সাপটি দেখিতে বিরাট অজগর ইইলেও ডোট সাপের দ্রসত


ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ্যাদ ইব্ন আবদাহ (র)............ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, এতবড় অজগর ইহার পৃর্নে কেহ দেখে নাই। অজগরটি ঝে কোন গাছের নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করিল উश ভক্ষণ করিয়া

ফেনিল। যে কোন পাথরের নিকট দিয়া গেন উহা গ্রাস করিয়া ফফেনল। হযরত মৃসা (অ) অজগরটি পেটে পাথর পড়িবার শব্দ ঋনিয়াই ভয়ে পালায়ণ র্কররলেন। তখন হযরত মূiসা (আ)-কে ডাকিয়া বলা হইন, অজগরটি ধর, কিন্দু র্তিন ধরিলেন না। দ্বিতীয়বার আব!র ডাকিয়া বনা হইন, অজগরাটি ধর, এবং ভীত হইও না। এবং ছৃতীয়বার বনা হইল, তোমার ভয় নাই তুমি নিরাপদ। তখন তিনি ধ্ররানन।
 বলেন, হয়ত মূসা (আ) লাঠিটি মাট্তিতে ফেলিয়া দেওয়ার পর তঋন র্তিন একটু এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করিলেন। হাৎ একটি ভয়ানক অজগরের র্পপ ধারূ করিল। এবং
 ধরিতে. চাহিতেছে। গর্ডবতী উট্ট্রির ন্যায় পাথররর নিকট নিয়া চনিিতে লাগণল এবং বিরাট পাথরকে মুথে গ্রাস করিতে লাগিল। বড় বড় গাছের মূলে তাহার দাঁড় দ্বারা আঘাত
 উহার শরীরে তীরের মত কাঁট। इ इযরতত মূসা (আ) এই ভয়াণক দৃশ্য দেখিত্ পাইয়া পলায়ন করিলেন এবং পশ্চাত ফিরিয়াও দেখিলেন না। অতঃপর fিনি তাঁহার প্রতিপালকের কথা মনে করিয়া লজ্জায় থামিয়া গেলেন। তাঁহাক ডাকা ইইন, হে মূস!! যেই• স্থান হইতে তুমি পলায়ন করিয়াছ, তथায়. ফিরিয়া আস। তथন fu্তন ভীতাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ইর্যাদ ইইল :


তूমি হাতে উহাকে ধরিয়া ফেল, ভয় করিও না, আমি উহাক্ পৃর্বানস্থায় ফিরাইয়া
 সাপটি ধরিতে বলা হইন, তথন তিনি কম্ধলের একটি প্রাত্ত হাতে নইয়া সাপ ধরিতে ঢাহিলেন, এমন সময় একজন ফিরিশিত্ত আগমন কর্রিয়| বলিলেন, আচ্ম বনুন তো, যদি আল্মাহ্ অজগরটিকক দংশন করিতেই নির্দেশ দেন তবে কি আপনার কম্নল কে小ল উপকার করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন না, তবে ভেহেতু আমি দুর্বন এবং আगাক্ দুর্বনই সৃষ্̨ি করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি হাত হইতে কস্ষেন সরাইয়া অজগারর যু:খ হাত রাখিলেন এবং এমন কি তিনি বীয় হাতে অজগর্রে দাঁত অনুভব করিলেন। অতঃপার তিনি উহার মুখ ধরিয়া বসিলেন এবং তеক্ফণাৎ উহা পৃর্বের ন্যায় লাঠির রুপ ধার়ণ কর্কतল। এবং যেই স্शানে তিনি লাঠি ধরিতেন, তাঁহার হাত সেই স্থানেই দেথিতে পাইালেন। এইজন্য আল্মাহ্
 পৃর্বের অবস্থায় ফির্রাইয়া দিব।

أخرْى





(YA) يَفْتَهُوْا قَوْلِّ




(


অনুবাদ : (২২) এবং তোমার হাত তোমার বগনে রাখ ইহা বাহির হইয়া আসিবে निর্মল উজ্ট্gন হইয়া অপর এক নিদর্শন স্বর্পপ, (২৩) ইহা এইজন্য বে আমি

তোমাকে দেখাইব আমার মহা নিদর্শনণ্লির কিছু। (২৪) ফিরাআউউনের নিকট যাও, সে সীমালঙঘন করিয়াছে। (২৫) মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক। আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও (২৬) এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও (২৭) আমার জিহ্রার জড়তা দূর করিয়া দাও। (২৮) यাহাতে উহারা আমার কথা বুবিতে পারে (১৯) আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে। (৩০) আমার ভ্রাতা হারূনকে; (৩১) তাহার দ্বারা আমার শক্তি সূদৃঢ় কর। (৩২) ও তাহাকে আমার কর্ম্মর অংশীদার কর। (৩৩) যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচূর (৩৪) এবং তোমাকেও স্মরণ করিতে পারি অধিক। (৩৫) ঢুমি তো তাহাদিগের সম্যক দ্রষষ্ঠা।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্মাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দ্বিতীয় মু‘জিযার উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা‘আল হযরত মূসা (অ)-কে তাঁার বগলে হাত
 তুমি তোমার হাত বগলে প্রবেশ করাও। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছছ :


তুমি ভয় দূরীকরণার্থ পুনরায় তোমার হাত বগলে ঢুকাও। ইহাত তোমার হাত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়। আসিবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ক হইরে ফির‘আউন ও তাহার পরিষদের নিকট দুইটি দলীল। (সূরা কাসাস ঃ ৩২)

এর অর্থ হইল, তোমার হাতের তালু তোমার বগলের নিচচ ঢুকাও। এই নির্দেশের পর হযরত মূসা (আ) তখন তাঁহার হাতের তালু ঢুকাইয়া বাহির র্করত্ন তখন চন্দ্রের টুকরায় মত উজ্জূল হইত।

মহান আল্লাহর বাণী :


হাতে কোন প্রকার দোষ ব্যতিতই হাত উজ্জ্বল হইত। কুষ্ঠর্রেগীর হাত্তর মত কোন কষ্টদায়ক অসুবিধাও ইইত না আর অন্য কোন দোষেও সৃষ্টি হইত না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) এবং অর্র। অ.小কে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহ্র কসग, হযরত মূসা (আ) তাঁহার হাত বাহির করিলেই মনে হইত যেন উহা একটি উজ্জ্বল প্রদীপ। তখন তিনি

জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রंতিপালকের সহিত সাক্ষৎ কর্করয়া!ছন। এই জন্যই ইরশাদ ইইয়াছে :


যেন আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনসমূহের কিছু দেখাইরত পারি। ওহব (র) বলেন, ঢাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে বলিলেন, তুমি নিকটবর্তী হও, তিনি নিকটবর্তী ইইইতে লাগিলেন, এমনকি উক্ত গাছের মূলের সহিত তাঁহার পিঠ লাগাইয়৷ দিলেন । তখন তাঁহার ভয়-ভীতি দূর হইয়া গেল এবং তিনি প্রশান্ত হইলেন। তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ধরিলেন এবং অবনত মস্তক হইলেন। তাহাকে বলা হইল ঃ


যেই মিসর হইতে তুমি পলায়ন করিয়া আসিয়াছ, সেই মিসরেই ফির‘আউনের নিকট গিয়া তাহাকে কেবল আল্লাহ্র ইব্াদতের প্রতি আহ্বান কর এবং তাহাকে এই নির্দেশ দাও সে যেন বনী ইসৃরাঈলের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তাহ্হাদাপ্র প্রতি যুলুম না করে। ফির‘আউন বড়ই সীমালংঘন করিয়াছে আর তাঁছার প্রতিপালককক ভুলিয়া গিয়াছে।

ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মৃস। (আ)-কে বলিলেন, তুমি আমার রিসালাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ফির'আউন্নে নিকট যাজ। তুমি অমার চঙ্মু ও কর্ণর্রর সমুথ্থ. তোমাকে আমি দেখি ও তোমার কথ্থা আiি खাবণ করি। আমার সাহায্য সহায়তা তোমার সাথেই রহিয়াছে। আমার পক্ষ হইতে তোমাকক দনীল প্রমাণ দান করিয়াছি। আমার নির্দেশ পালনে ইহা দ্বারা তুমি শক্তি লাভ র্কারেব। তুমি একাই পূর্ণ সেনাবাহিনী সমতুল্য। আমার এক দুর্বল মাখলূকের প্রাত তে।মাকে প্রেরণ করিতেছি। যে আমার নিয়ামত ভুলিয়া গিয়াছে এবং আমার পাকড়াও হইতে নির্বি⿰়্ে ইইয়াছে। পার্থিব আকর্ষণ তাহাকে ধোঁকা দিয়াছে। এমন কি সে অমার হক্ অস্বীকার করিয়ছে, আমার প্রতিপালনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে আমাকক জানেই ন। আমার ইয়্যাতের কসম! অমার মাখলূকের কাছে মর্যাদার পার্থক্য র্যদি না ইইত তবে এক মহা প্রতাপশালীর পাকড়াও তাহাকে এমনভাবে পাকড়াও করিত বে, তাহার ক্রেুাধর কারণে আসমান যমীন ও পাহাড় পর্বত ও তাহার প্রতি ক্রোধাব্বিত হইত। র্যাদ অাম আসমানকে নির্দেশ দান করি তত্বে আসমান তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ কর্করনে। যगীনককে হকুম করিলে উহাকে গ্রাস করিবে এবং পাহাড় পর্বতকে হুকুম করিনেে উহাক্ক বিধ্ধস্ত করিয়া দিবে আর সমুদ্রকে হুকুম করিলে উহাকে ডুবাইয়া দিবে। কিত্তু ইহ। আगার তুলনায় অতি নিকৃষ্ট, আমার দৃষ্টিতত অতি তুচ্ছ, আমার ধৈর্য অতি প্রশশু, তাহার ইবাদত বন্দেগী

হইতে আমি বে-পরোয়া। অতএব জমি তাহাকে ঢিল দিয়া রাখিয়াছি। ঢুমি তাহার নিকট রিসাनाजের পয়গাম প্ৗীছছও এবং তাহাকে কেবলমাত্র আমার তওহীদ ও ইবাদতের প্রতি আাৃান কর। আমার নিয়ামতসমুহ তাহাকে ম্মরণ করাইয়া দাও, আমর শাস্তি দ্বারা তাহ়াকে ভীতি প্রদর্শন কর। এবং তাহার সহিত বড়ই মিষ্টতাयায় কথা বল, সষ্ভবত লে উপদেশ গ্রহণ করিবে, কিংবা ভয় করিবে। তাহাকে এই খবর়ও দান কর বে, আমার ক্রোধ ও শাস্তি অপেক্ম ক্মা অধিক দ্রংত। তাহাকে বে পার্থিন ধন-সশ্পদ ও ক্ষমত দান করিয়াছি উহা যেন তাহাকে উীতহীন না করে। সে আगার মুঠার মধ্যে, আমার নির্দেশ ব্যতিত সে না বলিতে সক্ষম, আর না দেখিতে সক্ষ না সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে ও ত্যাগ করিতে সক্ষম। তুমি তাহাকে বল, তুমি তোমার প্রতিপানকের ডাকে সাড়़ দাও তিনি বড়ই ক্মমাশীন। তোমাকে তিনি চার্শত ধৎসর অবকাশ দিয়াছেন এবং চারশত বৎসরের প্রতি মুহৃত্তে শে তুমি তোমার প্রতিপালকেকর অবাধ্যাত প্রকাশ করিয়াছ, ঢাঁহার সমকক্ষ হইবার দাবী করিয়াছ, ঢাঁহার বান্দাদিগক্ক তাঁহার পথ হইতে বিরত রাখিয়াছ। অথচ, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই যমীন হইঢে ফসল উৎপন্ন করেন। আর এই চার়শত বৎসরে তুমি রোগাক্রান্তও হও নাই এধং বৃদ্ধও ইও নাই। তুমি দরিদ্রুও হও নাই পরাজিতও হও নাই। यদি जাল্ধাহ্ ইচ্মা করেন তনে সক্ত্র তোমার প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করিতে পার্রে কিষ্দু তিনি বড়ই てৃর্যশীল।

হে মূস!! Uুমি ও তোমার ভাই তাহার সহিত সগ্গাম কর, তোমার র্সিিত সগ্গাম ও জিহাদ করিলে তোমাদিগকে ইহার বিনিময় দান করা হইবে। রামি ইচ্ঘ করিলে তো আমার বাহিনী দ্বারা তাহাকে ধ্ণংস করিয়া দিতে পারি। কিন্ুু এই দুর্বল লোকটি বে
 পারে শে, ছ্োট দলও আমার নির্দেশে বড় লেনাদনকে পরাজিত করিতিত পারে। তাহর সাজ-সজ্জাও প্রতিপত্তি যেন তোমাদিগকে ভীত না করে। উহার প্রতত তোমরা দৃষ্টি মেলিয়া দেথিবে না। উহা হইল পার্থিব সৌৗদ্য এবং পার্থিন ভোণ-ববলাসসের সাজসজ্জ। আমি ইচ্ম করিনে তোমাদিগকেও পার্থিব সৌকর্য দান র্করতত পারি। যাহার প্রতি দৃষ্টি হেলিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে বে, তোমাদের ন্যাঁয প্রতাপ প্রতিপত্তি ও সাজ্সস্জা লাভ করিতে সে অক্ষম। কিষ্ু আমি তোমাদিগকে উহা হইত্ত সরাইয়া রাখি, আমার প্রিয় বান্দাদের সহিত আমি এইর্রপ করিয়া থাকি। প্রাটীনকান হইরুইই তাঁাদের সহিত আমার এইর্ণপ আচরণ চলিয়া আসিত্রে। পার্থিন ধন-সম্পদ ও প্রতপ প্রতিপত্তি ইইতে তাহাদিগকে আমি ঠিক তদ্র্প দৃর্রে রাখি বেমন রাখাল তাহার উটকে ধ্োকার চারণ ভূমি হইতে দূরে রাচে। তাঁহাদের সহিত আমার এই অচ্রণ এই জন্য নহে বে, তাঁহারা আমার নিকট সশ্মানিত নহে বরহং এইজন্য বে, উভয় জণততর নিয়ামতসমূহ

পরিপূর্ণরূপে আমি পরকালে তাঁহাদিগকে দান করিব। মনে রাখিবে যুহদূ অপেক্শা অধিক
 আমার এই সকন বিশিষ্ট বান্দাগণকে বিনয় ও ন্যতার বিশেষ পোশাক পরাইয়া দেই। সিজ্দার কারণণ তাঁাদদর মুখমত্ণল উজ্জ্ল থাকক। অবশাই টাঁারারা আমার প্রিয় বান্দা। তাঁহাদদর সহিত অখন তোমার সাক্ষৎ ঘটে তখন আদরের ডানা বিছাইয়া দিবে। তোমার অন্তর ও জিহ্ৰেকে তাহাদের অনুগত করিয়া দিবে। মনে রাখিবে আমার কোন অनীকে বে ব্যক্তি অপদস্ত করিবে কিংবা তাহাকে কেহ কোন প্রকার ভয় দেখাইরে সে যেন আামার সহিত যুদ্ধ মোষণা করিন এবং সে নিজেকে আমার সম্মুথে পেশে কর্রিল এবং আমাকে উহার প্রতি আহৃান করিন। কিন্ু আমি আমার প্রিয় বান্দাগণের সাহায্যে সর্বাধিক দ্র্তত অগ্রসর হই। যেই ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ কর্রিতে চায় সে কি ধারণা করে বে সে আমার সম্মুকে টিকিয়া থাকিতে পারিবে? কিংবা বেই ব্যক্তি আমার র্সহিত শর্রুতা করে সে আমাকে অক্ষম করিতে পারিবে? কিংবা বে আমার সহিত যুদ্ধ কার সে বিজয়ী হইতে পারিবে কিংবা আমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে পাম্ তো দুনিয়া ও আখিরাতে আমার প্রিয় বান্দাপণকে সম্মানিত করি এবং তাহাদের সাহায় করিয়া থাকি। তাহাদিগক্ক অমি অন্যের সাহাব্যে উপর ন্যস্ত করি না। ইব্ন অবূ হা্াত্স (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান आল্gाহ्त বাণী :


মৃসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার বঙ্ষ প্রশশ্ঠ করিয়া দিন। এবং আমার কার্য সহজ কর্রিয়া দিন। যেহেঢু আল্লাহ্ ত'আল। হযরত মূসা (আ)-কে বিরাট দায়িত্ব অর্পন করিয়াছিলেন। এই কারণণ তিনি আল্লাহৃর দরবার্ তাঁহার অন্তর প্রশশ্ত করিবার এবং তাঁহার কাজকে সহজ করিয়া দেওয়ার আবেদন জানাইলেন। হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ্ ত'আলা দুনিয়ার সর্বাধিক প্রতাপশালী ও অহংকারীী বাদশার নিকট ইসলাম ও তাওইীদের দাওয়াত প্ৗীছইইার জন্য হকুম কর্রয়া|ছিলেন। সে ছিল সর্বাধিক বড় কাফিন্র। বিরাট সেনাবাহিনী ও বিশাল স্্রাজ্যের অধিকারী। সে নিজেই তাহার প্রজাদের উপাস্য বলিয়া দাবী করিত। আল্নাহৃকে উপাস্য র্বলিয়া সে বিশ্বাস করিত না। হযরত মূসা (আ) ফিরা‘'আউনের ঘরে এবং তাহারই বিছানায় লালিত-পালিত হইয়াছেন। এবং পরবর্তীকালে ফির‘আউনের বংশেই এক ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করিয়াছেন। তাহাকে হত্যা করিতে পারে এই ভয়ে তিনি এতকাল পর্য্ত দেশ হইতে পলায়ন করিয়া বিদেশে অবস্থান করিয়াছেন। এবং আজ তাঁহাক্ সেই ফির্র আউন ও তাহার বংশধরদিগকে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বালের আহ্হান কর্রিবার উদ্দেকশ্য নবী করিয়া ইব্ন কাঘীর—२১ (৭ম)

প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে একমাত্র আল্মাহ্র ইবাদত করিবার জন্য দাওয়াত দিবেন। ঐই কারূণে তিনি আল্লাহ্র নিকট দর্খাশ্ত করিলেন :

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার অন্তর প্রশস্ত করিয়া দিন এবং আমার কাজ সহজ কর্রিয়া দিন। যদি আপনি আমাকে সাহাযয না করেন তব্বে এই বিরাট ওরু দায়িত্থের বোবা বহন করা আমার পক্ষে সষ্ভ নহে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


আর আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার জিহৃার জড়ত দূর করিয়া fিন, যেন তাঁহারা আমার কথা বুবিতে সক্ষম হয়। শশশবকালে একদা ঢাহার সস্যুথে খvজুর ও আণুনের जঙার রাখা হইয়াছিন। তখন তিনি খেজুরের পরিবর্ত্ত আけુেনে অझার মুতে দিয়াছিলেন। ফানে তাহার জিহৃায় জড়তার সৃষ্টি হয়। হযরুত মৃসা (অ) ঢাঁার অসুবিধা সশ্পূর্ণর্রপ দূর করিবার দু"আ করে নাই বরং তিনি কেবল প্রয়োজন পৃণ হয় অর্থাৎ তিনি দাওয়াত ও তাবনীগের কাজ যথারীতি সশ্পন্ন করিতে পারেন এত পরিমান সুবিধার দু‘আ করিয়াছিলেন। যদি তিনি সশ্পূর্ণরূপ তাহার অসুবিধা দূর করণণর দু‘আ করিতেন তবে
 করিয়া থাকেন।

আল্লাহ্ ত'অালা ফির‘আউন সশ্পর্কে ইরশাদ করেন :

এই তুচ্দ ব্যক্তি বে সঠিকতবে কথাও বলিতে পরে না তাহর চাইতে আমি কি উত্তম নই (সূরা যুথরুহ : ৫Q)।

 কয়টি জড়তত খুলিয়া দেওয়ার জন্য আবেদন জানাইতেন তাব সব কয়টিই খুলিয়া দেওয়া হইত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (অ) আল্লাহ্র দরবারে তাঁার ক<্যেকটি অসুবিধার কথ্থা উল্লেখ কর্রিয়াছিলেন। ফি্নিআআউন বংশশর নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে তাঁহার ভয় ও জিহৃার জড়ত, তাঁহার জিহৃহ় অনেক জড়ত| ছছন, তাহার কারণণ তিনি বেশী কथা বলিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার ভাই হযরত হার্রন (অা)-কে তাহার সাহাय্যকারী নিযুক্ত করিতে দরখাস্ত করিলেন। হযরত হারূন (অ) fিলেন বড় সুমধুর বক্ত, সুষ্ঠ্রতবে তিনি তাহার দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করিতে পারিতেন, যাহা হয়তত মৃসা (অ)

দারা সষ্ব হইত না। অতঃপর আল্gাহ্ তাঁহার দরথাঙ্ট মঞ্জর করিলেন এবং তাঁহার জিহৃার জড়তা খুলিয়া দিলেন।

ইবৃন আবৃ হাতিম (র) বলেন, আমৃর ইবৃন উসমান (র) ... ... ... মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব কুরাযীর জনৈক শিষ্য বর্ণনা করেন একবার মুহাশ্মদ ইব্ন কৃরাযীর এক আষ্ীীয় তাঁহাকে বनिল, यদি आপনি आপনার কথায় ভুন বলিয়া যান ইহ ছাড়া আপনার জন্য কোন অসুবিধা নাই। তখন তিনি বলিলেন, ভততিজা! অামি কি তোমাকে বুবাইয়া বলিতে পার্রিনা? সে বলিল, হাঁ তাহা তো পারেন। তখন তিনি বলিলেন, হযরত মূসা (আ) তাহার প্রতিপানকেরে নিকট এই দু‘আ করিয়াছিলেন ভে, তিনি ভেন তাহার জিহ্হার জড়ত দূর করিয়া দেন, যেন বনী ইসุরাঋল তাঁার কথা বুঝিতে পারে। ইহার অতিরিক্ত তিনি প্রার্থনা করেন নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


আার আমার পরিজনের মধ্য হইতে আমার ভাই হাক্রনকক জামার সাহায্যকারী বানাইয়া দিন। হযরত মূসা (অ)-এর পক্ষ হইতে আল্লাহ্র দর্রবার্র অপর একটি আবেদন যাহা তাঁহার ভাই হযরতত হার্লন (অা)-কে তাঁহার উयীী ও সাহাय্যকারী নিয়োগ করিবার ব্যাপারে ছিন।

সাওরী (র) ... ... ... হयরুত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, বেই মুহূর্তে হযরত মূসা (আ)-কে নবী করা হইয়াছিন, তাঁহার ভাই হযরতত হার্রন (আ)-কেও লেই একই মূহূর্তে নবী করা হইয়াছে। ইবন জাবূ হাতিম (র) ... ... ... হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার তিনি উমরা করিবার জন্য যাইবার পাে এক বেদুঈনের বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ওক ব্যক্তিকে বলিতু ঞ্তনিল্নে, দুনিয়ায় কোন ভাই ঢাহার ভাইয়ের সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার কর্যিয়াছে? লোক্কো বলিল, আমরা জানি না। তখন তিনি বলিলেন, আল্নাহ্র কসম! आমি জানি। হয়ত অঢ়়েশা (রা) বলেন, आমি মনে মনে বলিলাম, লোকটি তাঁহার কসমের ‘ইনশাল্লাহ’’ বলে নাই। অতএব সে নিচ্য়ই ইহা জানে দুনিয়ার কোন্ ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের জন্য সর্বাপেক্ষ বেশী উপকারী। লোকটি বলিন, সেই ব্যক্তি ছিলেন হযরত মূসা (অ)। যখন তিনি তাহার ভাইয়ের জন্য নবুওয়াত প্রার্থনা করিয়িছিলেন। তখন রাস্ বালनাম, আল্মাহ্র কসম সে সত্য বলিয়াছছ। এই কারূণে জাল্নাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রশংসায় বলেন, ছিলেন। (সৃরা আহযাব ঃ ৬৯)

মহান আল্লাহর বাণী :
 তাঁহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃ করিয়া দিন । পরামর্শে শরীক করিয়া দিন।

> كَى نُسِبِحَنْ كَثِيْرًا وَنَذْكُرُكُ كَثِيْرْا .

যেন আমরা উভয়ই অধিক পরিমাণ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা কর্করতত পারি এবং অধিক পরিমাণ আপনাকে স্মরণ করিতে পারি।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যাকেরীনদের অন্তর্ভুক্ত হইরত পারে না যে পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসাবস্থায় ও শায়িতবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ কার্র।
 নবুওয়াত দানের ব্যাপারে এবং আপনার পরম শর্রুর নিকট প্রেরেণের ব্যাপারেও আপনি খুব ভালভাবেই দেখিতেছেন।



অनুবাদ ः (৩৬) তিनि বनিলেন, হে মৃসা! ঢুমি यাহা চাহিয়াছ, তাহা তোমাকে দেওয়া হইল। (৩৭) এবং জামি ঢা তোমার প্রতি आরও একবার অনু,্রহ করিয়া-ছিলাম। (৩b) যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইপ্পিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছিলাম, यাহা ছিল নির্দেশ করিবার, (৩৯) এই মর্ম শে, ঢুমি ঢাহাকে সিক্কুকের মধ্যে রাথ, অতঃপর উহা দর্রিয়ায় ভাসাইয়া দাও। যাহাত্ দর্রিয়া উহাকে তীরে ঠেনিয়া দেয়, উহাকে আমার শত্র ও তাহার শক্রু নইয়া यাইবে। আমি আমার নিকট
 প্রতিপালিত হও। (8০) यখন তোমার ভগ্নি जাসিয়া বলিল, जামি কি তোমাদিগকে বনিয়া দিব, কে এই শিষ্র ভার নইবে? তখন আমি তোমাকে ঢোমার মাক্য়র নিকট ফिরাইয়া দিলাম यাহাতে ঢাহারার চক্ষুদ্য জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং ঢুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা কর্রিয়াহিলে; অতঃপর্র जামি তোমাক্কে মনঃপীড়া হইতে মুক্তি দেই। অমি তোমাকে বহ পরীক্ষা কর্রিয়াছি। অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিনে, হে মূসা! ইহার পরে ডুমি নির্ধার্রিত সম<়ে উপস্থিত হইলে।

তাফসীর ঃ উপর্রোল্নেথিত আয়াতসমূহে আাল্মাহ্ ত'অালা তাহার রাসূন হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ্রা কবুল করিবার কथা উল্নেখ করিয়াছেন বে, তাহার প্রাি পৃর্বেও আল্ধাহ্

 কথন তাহারা এই দুঙ্ধেোষ্য শিঔকে হত্যা করিয়া দেয়। কারণ হযরত যূসা (আ) সেই
 করিত। হযরত মৃসা (আ)-এর আম্মা তাহার জীবন রক্ষার্থে একটি সि’্ूুক তৈয়ার করিলেন। তিনি তাহাকে দুধ পান করাইয়া ঐ সিন্ুুকের মধ্যে রাখিয়া নীলনদ্দ ভাসাইয়া দিতেন। একটি রশীর घারা সিক্ধুকটি ঘরে বাঁধিরা রাখিত্ন। কিত্দু একদিন তিনি সিক্ধুকটি বাঁধিতে গেলে হঠা রশী ছিড়িয়া সিক্ধুকটি মাঝ নদীতে চলিয়। গেল। তিনি অত্যत্ত চিত্তিত হইয়া পড়িলেন। ইরশাদ হইয়াছে :

মূসা (আ)-এর মায়ের ক্বদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থশশীল হয় তজ্জন্য আমি তাহার হ্বদ়কে আমি সুদৃঢ় না করিতাম তবে সে গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিত। (সূরা কাসাস ঃ ১০) অতঃপর নদীর তরগমালা তাহাকে ফির‘আউনের রাজপ্রসাদের সম্মুখে পৌছাইয়া দিল ।

ইরশাদ ইইয়াছে:


অতঃপর ফির‘আউনের পরিজন তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া গেল যেন সে শত্রুও দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। (সূরা কাসাস ঃ৮) ইহাই আল্মাহ্র পক্ষ হইতে সুনির্ধারিত ছিল। ফির‘আউন ও তাহার লোক লস্কর এই শত্রু হইতেই আত্মরক্ষার জন্য বনী ইস্রাঈলদের কচিশিশ্ড সন্তান হত্যা করিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, ফিরআউন তাহার অসাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হযরত মূস। (আ)-কে হত্যা করিতে সক্ষম হইােব না। বরং ফির‘আউন ও তাহার স্ত্রীর পরম স্নেই গমতায় তিনি লালিত-পালিত হইবেন। তাহার কক্ষেই শয়ন করিবেন এবং তাহার সাথথই তিনি পানাহার করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে :


আমার ও তাহার পরম শত্রু তাহাকে উঠাইয়া লইবে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার পক্ষ হইতে মহব্বত ও ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াদিলাম এবং তোমার শত্রুও তোমাকে ভালবাসিবে।

 (র) বলেন, ইহার অর্থ আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে তুমি লালিত পালিত হইরে। কাতাদাহ (র) বলেন, আমার তত্ত্বাবধানে তোমাকে পানাহার করান ইইবে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ
 বাদশাহর গৃহে তুলিয়া দিব এবং সে শাহী খাদ্য আহার করিবে এবং তাহাকক শাহী ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে তাহাকে লালন পালন করিব।

মহান আল্লাহর বাণী:


যখন তোমার ভগ্নি চলিতেছিল এবং বলিতেছিল, আমি কি তোমাদিগকক এমন এক ব্যক্তির কথা বলিয়া দিব না, যে উহার তত্ত্বাবধান করিবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার আম্মার নিকটই ফিরাইয়া দিলাম, যেন তাহার চক্ষু শীতল হয়।

হযরত মূসা (আ)-কে ফির‘আউনের গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। তখন তাহাকে দুগ্ধপান করাইবার জন্য বহু স্ত্রীলোক উপস্থিত করা হইল, কিন্তু ত্তিন কাহারও দুধ গ্রহণ করিলেন না। ইরশাদ হইয়াছে : স্ত্রীলোকের দুধ নিষিদ্ধ করিয়া দিলাম। (সূরা কাসাস ঃ ১২) ঠিক এই মুহূর্ত্র হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি ফির‘আউনের গৃহে আসিল এবং তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া বলিল ঃ


আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি বাড়ির লোকের কথা র্বলয়া দিব যাহারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উহার তত্ত্বাবধান করিবে এবং তাঁহার প্রতি হিতাকাঙ্খীও হইবে। স্নেহ মমতার সহিত তাহার লালন পালন করিবে? (সূরা কাসাস ঃ ১২)

এই প্রস্তাবে তাহারা রাयী হইল। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি তাঁহাকে লইয়া চলিল এবং ফির আআননের লোকজনও তাহার সহিত চলিতে লাগিল। হযরত মূসা (আ)-এর আন্মা যখন তাহাকে কোলে তুলিয়া স্বীয় স্তন্য তাঁহার মু:খ তুলিয়া দিলেন এমনি তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। ফিরআউন ও তাহার লোকজন বড়ই খুশী হইল এবং দুগ্ধপান করাইবার জন্য বিনিময় দান করিল। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা ঢাঁহাকে দুধপান করাইবার কারণে পার্থিব ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি লাভ করিলেন ও মান সম্মান ও বহু পুরস্কারের অধিকারী হইলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত :
مـثل الصـانع الذى يحـتسب فـى صنـعته الخير كمـثل اُم مـوسى ترضـع
ولـدهـا وتـأخذ اجـر هـا

যেই ব্যক্তি নিজস্ব কাজ করে এবং উহার মধ্যে সাওয়াবের আশা পোষণ করে সে হযরত মূসা (আ)-এর আম্মর সমতুল্য। যিনি স্বীয় সন্তানকে দুধপান করাইয়া উহার বিনিময়ও গ্রহণ করিলেন। এখানে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছছেন

অতঃপর আমি তোমাকে তোমার আন্মার নকিট ফিরাইয়া দিলাম । যেন তাঁহার চক্ষু শীতল হয় এবং সে চিন্তিত না হয়।

## ইরশাদ হইয়াছে :



এবং তুমি একজন কিব্তী লোককে হত্যা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে চিন্তামুক্ত কर্রিলাম।

হযরত মূসা (আ) কিব্তীকে হত্যা করিলে ফির'আউনের লোকজন তাহাকে হত্যা করিবার জন্য দৃছ্রতিজ্s হইল। এবং তিনি তাহাদের ভয়ে মাদইয়ান শহরে পলায়ন করিলেন। মাদইয়ান শহরের একজন নেক ও সৎ্য্ক্তি ঢাঁহার অবস্থ। জানিবার ‘পর বলিলেন :

তूমি ভীত হইও না, যালিম কাওম হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ (সূরা কাসাস : २৫)।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 আবদুর রহমান আহমাদ ইব্ন খআইব নাসায়ী (র) তাহার সুনান গ্রत্থ তাফসীর অধ্যায়ে
 সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট
 ডুমি প্রত্যুষ্ আমার নিকট আসিও, ইহার ঘটনা বড় দীর্ঘ। ইবุন জুবাইর (র) বলেন, ভোর হইলে আমি হযরত ইব্ন আাব্বাস (রা)-এর নিকট এই আশায় উপস্থিত হইলাম, যেন তিনি আমার নিকট হযরত মৃসা (আা)-এর পরীক্ষার ঘটনা বর্ণনা সশ্পর্কে ভে ওয়াদা
 একবার ফির্আউন ও তাহার দরবারী লোকেদের এক বৈঠকক অনুষ্ঠিত হইল। উক্ত বৈ১কে তাহারা এই আলোচনা করিন বে, আল্লাহ্ অ‘আলা হযরত ইবৃরাইীম (আ)-এর বশশষরদের মধ্যে নবী ও বাদশাহ পয়দা করিবেন। এক ব্যক্তি বলিল, বনী ইস্রাফল এখনও নিস্চিতভাবে এই অপেক্ষা করিতেছে বে, তাহাদের বংশে নবী বাদশাহ্ জনাপ্রহণ করিবে এবং তাহারাই মিসরের অধিপতি হইবে। প্রথম তাহারা ধারণা করিত বে, হযরত ইউসুফ (আ) দ্বারা আল্লাহ্র সেই ওয়াদা পূর্ণ হইবে। কিষ্ুু তাহার মৃত্রার পর তাহারা মনে করিল, আল্gাহ্র ওয়াদা এইর্রপ ছিল না। বরং जাল্লাহ্ তাহাদদর জন্য এমন একজন নবী প্রেরণ করিবেন যাঁহার দ্ঘারা তাহাদের পার্থিব, ধর্মীয় ও জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে। ফির‘আউন তাহার দরবারীীদের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। এবং তাহারা পরামর্শক্রমম এই সিদ্ধান্ত গ্গণ করিল বে, ফির‘আউন সারা মিসরে কিছু গোয়েন্দা পুলিশ প্রেরণ করিবে, যাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনী ইসৃরাঈলের যে কোন পুত্র

সন্তান দেথিবে তাহাকে হত্যা করিবে, ঢাহার নির্দেশ যথাযথ পালিত হইতে নাগিন। কিত্তু তাহারা ঘখন দেখিল বে, বয়ঃবৃদ্ধ লোকেরা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিতেছে এবং শিষ্খ সন্তানদিগকে হত্তা করা হইতেছে; ঢখন তাহারা চিত্তা করিল যে, যদি এইতাবে বনী ইস্রাঈল ধ্ধংস হইতে থাকে তবে তাহারা যেই সকল সেবামৃলক কাজ আজাম দেয় সে সকল কাজ তাহাদের নিজ হাতেই আআম দিতে হইবে, যাহা তাহাদের পক্ষ দূক্রহ কাজ হইবে। অতএব তাহারা এই সিদ্ধান্ত অহণ করিল, বে এক বৎসর তাহাদের কন্যা সন্তানকে বাদ দিয়া কেবল পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিবে। এক বৎসর তাহারা কাহাকেও হত্যা করিবে না। রইভবে থেই সকল বৃদ্ধ মৃত্যবরণ করিবে, ছোটরা বৌবনে প্ৗৗছাইয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিবে। এই নিয়ম পালিত হইলে জীবিতদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে না। এবং তাহাদের সংখ্যা এত হ্রাসও পাইবেনা বে, তাহাদের কাজে जসুবিধা হয়। অাহাদের সিদ্ধান্তননুসারে বেই বৎসর হত্যা মুলত্বী ছিল সেই বংসর হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা হयরত হার্রন (আ)-কে গর্ভ্রোরণ করিনেন। এবং প্রকাশ্যভবেই তাহাকে প্রসব করিলেন। কিম্দ্র দ্রিতীয় বৎসর তিনিন মূসা (আ)-কে গর্ভ্ভ ধারণ করিলে, বড়ই চিত্তিত হইয়া পড়িলেন। এতটুকু বলিয়া হ্যরত ইবৃন আব্বাস (রা) বनिলেন, ইব্ন জুবাইর! হযরত মূসা (আ) মাত্গর্ভে থাকাবস্থায় তাঁशার থ্রতি ইহাও একটি পরীক্ষ। আল্লাহ্ ত'অালা এই মূহূর্তে তাহার মাতার প্রতি ইল্হাম দ্বারা জানাইয়া দিলেন, आমি মূসা (অ)-কে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং.তাহাকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করিব। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা তাহাকে এই নির্দ্রে দিলেন, যখन মূসা (आ)-কে প্রসব করিবে, তখন যেন তাঁহাকে একটি সিক্ধুকের্র মধ্যে ব্ধ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং নদীর মধ্যে ভাসাইয়া দেয়। হযরত মৃসা (আ)-এর আা্ম যখন তাঁহাকে থ্রসব করিলেন, তখন তিনি আা্পাহ্র নির্দ্রশ মুতাবেক নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। যখন হযরত মূসা (আ) তাঁহার দৃষ্টি হইতে দূরে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার নিকট শয়তান অiসিল এবং णাহাক্ক কুমম্র্রণা দিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার পুাত্রের সহিত আমি এ কি আচরণ করিলাম, ইহা অপেক্ষা ইহাই তো উত্তা ছিন বে, তাঁাকে আমার সম্মুখেই যবাই করা হইত এবং আমি নিজ হাতে তাঁাকে দাফন-কাফন করিতাম। আমি তো তাহাকে নিজ হাতে সামুদ্রিক পাখি ও মাছের কবালে দিয়াদিলাম। এদিকে নদীর তর্রभমালা তাহাকে ফির্আউন্নে ঘাটে পৌছছইয়া দিল এবং ফির'আউনের শ্ত্রী দরিয়া হইতে সিক্ধুকটিকে ধরিয়া উঠাইন। প্রথমে তাহারা সিক্কুকটিকে খুলিতে চাহিল, কিত্তু তাহাদের একজন বলিয়া উঠিন,ইহার মধ্যে কোন মূল্যবান মাল রহহিয়াছে यদি आমরা ইহ গুলিয়া দেখি তবে, আমরা ভে ইহার মধ্যে কি মান পাইয়াছি সে বিষয়ে সয়াঞ্টী আমাদের প্রতি বিশ্ধাস করিবে না। অতএব সিক্ধুকটি বেমন ছিল ত্মনই তাহারা

ইবৃন কাঘীর—२२ (१ম)

সয়াজ্টীর নিকট পৌছইইয়া দিন। সয়াজ্টী. যখন সিহ্রিকট খুলিলেন, তখন উহার মধ্যে অতি সুন্দর ফুটফুটট একটি শিঙ দেখিতে পাইলেন। এবং ঢাঁহার প্রতি তাঁহার অস্বাভাবিক মমতা ও ভাননাসা টপচাইয়া পড়িন।

जপর দিকে হযরত মূসা (আ)-এর আা্মার অবস্থ করুণ হইয়। পড়িন। তাঁহার অন্তরে হযরত মূসা (আ)-এর চিন্তা ব্যতিত আর কোন চিন্তাই ছিলন।। সন্তান হত্যাকারীরা যখন হযরত মূসা (অা)-এর সংবাদ שনিতে পাইল তাহারা তাহাদের ছুরি নইয়া ঢাঁহাকে যবাই করিতে আসিন। হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) এতদূর বলিয়া অাবার বলিয়া উঠিলেন, হে ইব্ন জুবাইর! হযরত মূসা (আা)-এর প্রতি ইহাও একটি পরীক্পা। यবাইকারীরা যখन ফिর'আআন্নে স্ত্রীর নিকট आসিয়া হযরত মূসা (অা)-কে যবাই করিতে চাহিল, তখন তিনি বনিলেন, তোমরা ইহাকে ছাড়িয়া দাও। এই একজন বনী ইসূরাঈলের সংখ্যা এমন কি বৃদ্ধি করিবে। আমি নিজেই ফির‘অটনের নিকট ইহার জীবন প্রার্থনা করিব। यদি তিনি ইহাকে আমাকে দান কর্য়য়া দেন তরে তো উত্তম, নচেৎ আমি তোমাদিগকে বাধা দিব না। অতঃপ্র তিনি ফির ‘অাউনের নিকট আািসয়া বলিলেন, শিঙ্টি তো আপনার ও আমার চক্ষু শীতন করিবে, তখন ফির‘আআউন বলিল, তোমার চঙ্কুই শীত্ন হইরে আমার চক্কু কেন শীতন হইরে? আমার তো কোন প্রয়োজনই নাই। হযরত ইবৃন আব্বাল (রা) বলেন, এই মৃకূর্তে হযরত রাসৃনুল্নাহ (गা) বলিলেন ঃ
 তাহার চক্ষুকেও শীতল করিবে তবে তাঁহার ন্যায় সেও হেদোয়াত পাইত। কিত্বু তাহাকে
 সকন ক্রীরোকদিগকে একত্রিত করিলেন যেন তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে তিনি মনোনীত করিতত পারেন। কিষ্ু শিশ্ মূসা (আ) কোন শ্রীলোকের স্তন্যের দুধ প্রহণ করিলেন না। স্রাজ্ঞী আশঙ্কা করিলেন ব্, দूধ গ্রহণ না করিয়া হয়ত fশけটি মৃত্যুবণ করিবে। তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর শিঙটিকে র্তিনি এই আশায় বাজারে এবং মানুব্যে সমাবেশে বাহির করতত ছিলেন যেন এমন কোন ন্র্রীলোক পাওয়া যায় যাহার দুধ সে পান করে। কিন্মু শিঙ্টি কোন ন্ত্রীলোককর দু४ পান করিল না। অপরদিকে হযরত মূসা (আ)-এর আমা অস্থির হইয়া তাহার ভগ্নিকে বলিলেন, ঢুমি উহার সংবাদ সং্প্রহ কর। বাহিরে ঢাঁহার কোন আলোচনা ছইতোছ কিনা উহা শ্রবণণ কর। আমার কলিজার টুক্রা কি এখনও জীবিত না সে জলজন্থুর সু.খর আা হইয়াছে। কিত্তু আল্লাহ্ ত'আলা ঢাহার সহিত ব্যই ওয়াদা করিয়াছেন তিনি উহা একদম ভুলিয়া গেলেন।

ইরশাদ হয়াইঢে :

অতঃপর তাঁহার ভগ্নি তাঁহাকে এক পার্ব হইতে চক্মু উঠাইয়া র্দেল অথচ, তাহারা বুঝিতেও পারিল না (সূরা কাসাস : ১১) الجنب অর্থ নিকট্বর্তী কোন বস্যুর প্রতি এমনভাবে দৃষ্ষিপাত করা যেন মনে হয় দূরবর্তী কোন বস্గুর প্রতি র্দেখর্তছছ। হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি যখন দেখিলেন যে, তাহার ভাই দুধদানকারী কোন ঞ্তীলোকের দুধ প্রহণ কর্রিল না সে আনন্দে আা্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল :


আমি তোমাদিগকে এমন এক বাড়ীর লোকের কথা বলিয়৷ দিব যাহারা উহার তত্ত্রাবধান করিবে এবং তাহারা উহার প্রতি হিতাকাঙ্ধীও হইবে। (সূরা কাসাস : ১২) এই কथা শ্ববণ করিবার সাথে সাথেই উপস্থিত লোকজন তাহাকক ধরিয়৷ বসিল শে, লে কি উপা<্য ইহা জানিত়ে পরিল? বে উক্ত বাড়ীর লোকজন তাহার প্রাত হিতাকাঙ্খী? তাহারা তাহাক্কিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই শিঔকে চিন? এইজারে লোকজন তাহার র্রতি সন্দেহ করিয়া বসিল যে, নিচ্য় এই মেয়েটি ইহাকে চিনে।

এতদূর বলিয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হयরত ইবุন জুবাইর্রকক বলিলেন, হে ইব্ন জুবাইর! ইহাও একটি পরীম্ষা। আল্লাহ্ তা'আলা মেল্যেটির উপ্গস্থিত জবাব দানের শক্তি দান করিয়াছিলেন। সে তৎক্কণাৎ বলিল, সয্রাজ্টীর এই সুদর্শন। পুত্রের র্রতি কাহার
 রহিয়াছে। অতএব তাহার প্রতি হিতাকাঙ্খা কর্রিতে কার্পণ্য কেন কর্করব? তাহার এই কथায় তহারা আশ্বস হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিন। অতঃপর সে তাহার আস্মার নিকট আসিয়া উৎফূল্ন অবস্থায় সংবাদ পৌছৗইল এবং ঢাহাকে সঙ্গে র্করয়া হযরত মূসা (আ)-এর লইয়া গেলেন। হযরত মূসা (আ)-কে কোলে লইতেই f্তিন ঢাঁহার স্তন্য হইতে দুধ পান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ফির্র অউনের ষ্র্রীর নিকট এই সুসংবাদ প্পীছছইল বে, অপনার পুর্রকে দুষ পান করাইবার একজন উপযুক্ত স্ত্রীলোক পাওয়া গিয়াছে। তখন তিনি ঐ ক্ত্রীলোককে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়ার জনা নির্দেশ দিলেন। ফির অউন ন্তী তখন তাহহার পুত্রকে যথারীতি দুষপান করিতে র্দেখ়েন তখন তিনি श্তীলোকট্টিকে বनিলেন, আমার এই পুত্রের প্রতি বে, আমার এতই স্নেহ মমতা যাহা অন্য কাহারও খ্রতি আমার ছিল না। অতএব जাপনি এইখানেই অবস্থান করুন এবং ইহাকে দু४পান করাইতে থাকুন। তিনি বনিলেন, আমার সন্তান-সত্ততি ও ঘর্-বড়ী রাখিয়া আমার পক্ষে এইখানে অবস্থান করা সষ্বব নহে। यদি আার্পনি ভাল মনে করেন, তবে ইহাকে আমার নিকট প্রেরণ করুন, ইহাকে আমার বাড়ীতে নইয়া যাই। ত্বে আপনি

নিশ্চিত থাকুন, চাঁহার সেবা যজ্লে আমি কোন প্রকার ক্রুটি করিব না। তরে আমি বাড়ি ও সন্তান সত্তুতি রাখিয়া এইখান অবস্থান করিতে পারিব না। অবশ্য এই সময় হযরতত মূসা (অ)-এর আা্মাও আাল্লাহ্র সেই ওয়াদা শ্যুণ করিনেন। এবং তিনি নিষ্চিত ধারণা
 গ্ণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল, তবুও তিনি সশ্মতি জানাইলেন এবং হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাহাকে লইইয়া ঘরে ফিরিলেন। এইভাবে আা্gাহ্ ত"‘আলা হযরত মূসা (আ)-এর হিফাযত করিলেন ও তাঁার প্রতিপালন করিতে নাগিলেন। বে স্থানে হযরত মূসা (আ)-এর আশ্মা বসবাস করিতেন, উহার পার্শ্বর্ত্তী বনী ইসৃরাঋনী লোকজনও কিছু শাত্তিতে বসবাস করতত লাগিল। যখন অনেক দিন অতীত হইয়া গেল তখন একদিন ফির‘আউনের শ্ত্রী হযরত মূসা (অা)-এর আম্মাকে বলিলেন, আমার পুত্রকে একবার आমাকে দেখাইয়া নইয়া যান। আনুঠ্ঠানিক পুত্র দর্শননের জন্য একর্টি দিন ধার্य হইল। ফির্আআটনের শ্তী তাঁহার দরবারীদিগকে বলিলেন, আজ আমার পুজ্রের আণসণ ঘটিবে। তোমরা সকলেই তাঁাক্কে অভ্র্থনা জানাইবে। এবং তাঁহাকক নজরানা পেশ করিবে। আমি একজন লোক নিযুক্ত করিব বে তোমাদের কাজের ততত্ত্রাবধান কর্রিবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) যখন তাহার আম্মার ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন হইতে তাঁহার প্রতি শাহী নयরানা ও নানা প্রকার তোহ্ফা-উপটৌকন পেশ করা হইরত লাগিল। এইভাবে তিনি রাজथাসাদে প্রবেশ করিলেন। রাজপ্রাসাদদ প্রবেশ। করিবার পর ফিরাউনের শ্ত্রীও তাহাকে বহু ঊপঢৌকন ও তুহ্য়া পেশ করিলেন। এবং তাঁার আম্মাকে তাঁহাকে উত্অ লালন পালনের জন্য পুরক্কৃত করিল্লেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি আমার পুত্রকে বাদশার দরবারে লইয়া যাইব। তিনি তাহাকে পুরক্কৃত করিরেন। যখন তিনি তাহাকে লইয়া বাদশার দরবারে গেলেন এবং ফিরজাউন তাহাকে কোলে তুলিয়া নইন, তখন হযরতত মূসা (অা) ঢাহার দাড়़ ধরিয়া নিচ্চের মাট্টিতে টানিয়া নইলেন। ইহা দেখিয়া ফির্রাউন দরবারীরা বলিয়া উঠিি, জাঁ|পনা! ज|পনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন বে, অল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম (আ)-এর নিকট বনী ইসূরাঈলের মধ্যে যাহাকে নবী ও বাদশাহ করিবার ওয়াদা করিয়াছেন, যিনি তাহাদদর পার্থিব ধর্মীয় ও জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে, এবং आপনাকে নিচू করিয়া আপনার স্ষমত কাড়़য়া লইবে। এই ছেলে লেই তো নহে? আমাদের তো বিশ্বাস ইহাই। ষিির‘আটন তাহাদের কথায় বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য জল্লাদ ডাকিয়া পাঠইন। এই পর্যন্ত বলিয়া হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) বলিলেন, হে ইবৃন জুবাইর। ইহ।ও একটি পরীষ্শ। এই সংবাদ পাইয়া ফির'আউনের স্ত্রী বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার দরবারে আসিয়া বলিলেন, শেই শিঙকে আপনি আমাকে দান করিয়াছছন, তাঁার সম্পর্কে আপনি

এই কি স্থির করিয়াছেন? তখন ফির'অউন বলিল, তুমি কি লক্ষ্য কর্করত্ছ না, বে সে আমাকে ভূ-লুণ্ঠিত কর্য়া আমার নিকট হইতে ফমতা দখল করিয়া লইবে? অতএব এই শিঙ্কে আমি কি করিয়া জীবিত রাখিতে পারি? তখন তিনি বলিলেন, সে তো কচি শিঙ্ট এই বিষ<়ে তাঁহার কি জ্ঞান আছ্? আচ্ঘ্য উহার জ্ঞান পরীক্ষার জন্া একটি বিষয় স্থির
 আনুন এবং দুইটি মুক্তাও নইয়া আসুন। অতঃপর উহা তাঁহার সম্যু:খ রাখ্য়া দিন। যদি সে মুক্ত দুইটি ধরে এবং অছার দুইটি হইতে বিরত থাকে, তরে বুঝিব বে, সে জ্ঞানের অধিকারী। ভালমন্দ বিবেেনা করিতে পারে। আর যদি সে অঙার দুইটি ধরিয়া লয় এবং মুক্তা স্পর্শ না করে তবে বুঝিব বে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্ত ছাড়িয়া অझার ধরে না। ফির‘আউনও উহা মানিয়া লইন এবং দুইটি অभার ও দুইটি মুক্তা তাহার সম্মুখে রাখা হইল। কিষ্ুু তিনি অঙার দুইটি ধরিলেন। ইহা দেখিত্ই ফির আাউন তাঁার হাত জৃলিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার হাত হইতে অभার দুইটি ছাড়াইয়া লইল। তখন ফির‘‘াউনের ত্ত্রী বनिলেন, দেখিলেন তো? অতঃপর ফির অাউন তাঁহার সশ্পক্কর বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে আল্লাহ্ তাআলা এইভাবে তাহার সিদ্ধাত্ত পান্টাইয়া দিালেন। বষ্ঠুত আল্লাহ্ তাঁহার নিজস্ব সিদ্ধান্ত পৃর্ণ কর্রিয়াই ছাড়িবেন। ফির'আউনের রাজथাসাদ্রই তিনি লালিত পালিত হইয়া যখন তিনি ভ্যীবনে পদাপ্পণ কর্রিলেন। তখন বনী ইসৃরাঈলের প্রতি ফির‘আউন ও তাহার লোকজনের যুলুম অত্যাচার క্রাস পাইয়াছিিন। তাহাদের প্রতি তাহাদের ১ট্টা-বিদ্রাপও লোপ পাইয়াছিন। এমতাবস্থায় হযরত যৃস। (আ) একদিন শহরে একস্থান অতিক্র্ম করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি দুই ব্যক্তিক্ক পরুপ্পর লড়াই করিতে দেথিলেন। তাহাদের একজন ফিন‘আআউনের বংশধর, অপরজন ইসุরাभলী। एযরত মূসা (আ) డ্রোধাबिত হইলেন। কারণ, ফির‘‘াউনী ব্যাক্তি ইসุরাझনী ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। সে জানিত যে, হযরত মূসা (আ) ইসূরাফনীদ্রুর পক্ষপাতিত্ণ করিবেন এবং তাহাদের হিফাযত করিবেন। কারণ, তাহার আম্মা ব্যাত্ অন্যান্য লোক কেবল ইহাই জানিত যে, তিনি ইস্রাঈনীদের দুধপান করিয়াছছন। অবশ্য আল্লাহ্ ত'অানা হযরত মৃসা (অ)-কেও এই বিষয়ে অবহিত করিয়াছিলেন। হযারত মৃসা (আ) ফির ‘আউন লোকটিকে এত জোরে ঘুষি মারিলেন বে, ইহাতেই লে गৃত্যুবরণ করিল। অথচ, আল্লাহ্ ত‘আলা ও উক্ত ইসৃরাঈনী ব্যাতিত এই ঘটনা কেছ র্দেখగতও পাইল না
 এবং মনে মনে বলিলেন, ইহা শয়তানের কারণেই সংখটিত হইয়াছছ এবং শয়তান পথল্রষ্টকারী ও প্রকাশ্য শ侯। অতঃপর তিনি আল্মাহ্ ত'অালার নিকট এইভারে ক্ষ্মা প্রার্থনা করিলেন :


হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করিয়্যাiি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। অতঃপর তিনি ঢাঁাকে ক্ষমা কর্রিয়া দিলেন। তিনি বড়ই ক্মাশীল পরম মেহেরোন। (সুরা কাসাস ঃ ১৬)

হयরত মৃসা (অ) ভয়ে ভয়ে শহরে চলাফিরা করিতে লাগিলেন এবং মন্ন মনে এই ল্যোজ্র রহিলেন বে, ব্যাপারটি অন্য কেহ জানিতে পারিয়াছছ কি না? এইদিকে ফির‘আউন্নে নিকট এই অভিভোপ আসিয়া পৌছিল বে, ফির‘আআটন্নে বংশের এক ব্যক্তিকে বনী ইসৃরাঈল হত্যা করিয়াহে। অতএব জাহাপনা! আপানি বিচার করুন এবং তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অনুকপ্পা করিবেন না। তখন ফির আআউন বলিল, হত্যাকারী কে, এবং এই ঘটানার সাক্ষী কে, ঢাহাকে গুঁজ্যিয়া বাহির কর। সাক্ষী ব্যতিত তো আর
 आাম তাহাদের উপযুক্ত নিচার করিয়া তোমাদের দাবী পুরণ করিি।। তাহারা
 কাহাকেও 凶্রৈজ্জিয়া পাইল না। এমন সময় হঠাৎ হযরত মূসা (অা) পরবর্তী দিনে সেই ইসৃরাңলীকক অপর একজন ফির‘আউন্নে লোকের সহিত নড়াই করিরতত দেথিলেন। ইসุরাঈনী ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-কে দেথিয়াই তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্মু সে বুঝিতে পারিল ব্, হযরত মূসা (আ) ঢাহার গতকল্যের আচরণণ অনুতঞ্ হইয়াছেন। বস্তুত হयরত মূসা (আ) ও णাঁহার বংশের লড়াই বাপড়াকে जপগন্দ করিত্তে। কিত্তু তবুও তিনি ফির'আউন লোকটির প্রতি আক্র্মণের প্রস্তুতি গ্রহণ র্করালেন। ইসุরাঈনী ব্যক্তি তাঁহার এই প্র<ুতি দেখিয়া মনে করিল, তিনি হয়ত তাহাকেই আক্র্মণ করিতে आসিত্ছেন। কারণ তিনি আমার প্রতি অসত্ত্ট। ইস্রাঈনী এই ভুল ধারণা করিয়া
 একজন লোক হত্যা কর্রিয়াছ, আজও কি তেমনিভাবে আমাকে হতা কর্করতত চাহিতেছ? ইসূরাঈলী ব্যক্তির মুথ্ে এই ক্থা শ্রবণ করিয়া ফির'আউাউীী ব্যক্তি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। এবং ইসূরাभনী ব্যক্তির মুখে হযরত মূসা (আ) সম্শর্কে লেই তথ্য জানিতে পারিল সে উহা সরকারী গোয়েন্দাকে পপৗঘইইয়া দিল। সংবাদ জানিতে পারিয়া ফির্র আউন জল্qাhকে হুকু দিন, তাহারা যেন হযরত মৃসা (আ)-কে যবাই করিয়া দেয়। অতঃপর ফিরাউনে প্রেরিত লোকজন বড় বড় সড়কে হযরতত মূস। (অ)-কে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাপিল। তাহারা নিপ্চিত ধারণা করিয়ছিল বে হযরত মূস। (অ) কোনভাবেই পলায়ন করিয়া যাইতে পারিবে না। এমন সময় হযরত মূসা (অা)-এর নংশশর এক ব্যাক্তি সংক্ষিপ্ত পথে ফির‘অাউনের প্রেরিত লোকের পূর্ৰেই হযরত মূসা (অ)-এর নিকট

প্পৗছাইয়া তাঁহাক্ গ্থেফ্তার করিবার সর্小কারী সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়| দিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ হে ইব্ন জুবাইর! ইহাও হযরত गূসা (আ)-এর একটি পরীক্মা।
@ই সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎঙ্কণাৎই হযরত মৃসা (আ) মাদইয়ানের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি ইহার পৃর্বে এতবড় বিপদের সघ্যুখীন কখনও হন নাই। অথচ, ভেই দিকে তিনি রওয়ানা হইলেন, উহার কোন পথঘাট তিনি জান্নন ন।। কেবলমাত্র আল্লাহৃর রহমতের প্রতি সুধারণা পোষণ করিয়া ঢাঁার উপর ভরসা কর্য়াই তিনি পথ চनिতে লাগিলেন। তিনি বनिলেন : আমার পতিপালক আমাকে সরল সঠিক পথ দেখাইবেন ( সূরা কাসাস ঃ২২)


যथन তিনি মাদইয়ান শহরে পৌছলেন, সেখানে তিনি অন্নেক লোক দেখিলেন, যাহারা তাহাদের পওকে পানি পান করাইতেছে। এবং তাহাদ্রের একদিকে দুইটি মেয়েকেও তিনি দেখিতে পাইলেন। য়াহারা তাহাদের ভেড়ার রশী ধরি়়া দাঁড়াইয়া রহিয়াহে। (সূরা কাসাস ঃ ২৩) হयরত মূসা (আ) তাহাদিগকে জিজ্ঞ|সা করিলেন, তোমরা তোমাদের তেড়া ধরিয়া পৃথক দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? ঐ শকল লোকদের সহিত পানি পান করাও না কেন্ ? তাহারা বলিল, এ সকল লোককর ভীড়़র মষ্য্য গিয়া পানি পান করাইবার মত শক্তি ক্ষমতা আাদাদরর নাই। তাহারা পানি পান করাইবার পর অবশিষ্ট পানি হইতেই আমরা পান কর়াইব। তাহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া হযরত মূসা (অ) তাহাদদর ভেড়াঔ্িকে পানি পান করাইয়া দিলেন। ব্যোহতু টিনি শক্তিশানী ছিলেন। কাজেই তিনি একাই ডোন ভরিয়া পানি উঠঠইয়া সর্রপ্রথম তাহাদ্রর পফশ্তনিকে পান করাইয়া দিলেন। তাহারা তাহাদের পশ্তনিকে নইয়া তাহাদের আব্বার নিকট ফিরির্যা গেল। আর হযরত মূসা (আ) ফিরিয়া আসিয়া একটি গাছছের ছয়ায় বসিলেন। এবং তিনি আল্gাহ্র দরবারে এই প্রা্থনা করিলেন :


रে আমার প্রভূ! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্গহ করিবে, আমি তাহার কাঙ্গর্য (সূরা কাসাস : ২৪) মেয়ে দুইটি তাহাদ্র পফঙুলিকে পানি পান করাইয়া তাহাদের আব্বার নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি বিম্ময্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা जো আজ বড়ই তাড়াতডড়ি ফিরিয়াছ! ভেড়াঔলিও বেশ তৃধ্তি সহকারে পেট তরিয়া পানি পান কর্রিয়াছে। অতঃপর হযরত মূসা (অ) তাহাদের বেই সাহায্য করিয়াছেন তাহ। ববস্ঠারিত বিবরণ

দিল। जতঃপর তিনি একটি মেয়েকে হযরত মৃসা (আা)-কে ডাকিবার জন্য প্রেরণ করিনেন। মেয়েটি তাঁাকে ডাকিিয়া আনিল। হযরুত মূসা (আ)-এর সহিত বিস্তারিত আলাপ হইবার পর তিনি বলিলেন :
لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَّالْقَوْمْ الفَّلِمِيْنِ

ভয় কর্রিও না যালিম কাওম হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ। (সূরা কাসাস : ২৫)
আমাদের উপর ফির‘আউনের কোন কর্ত্তৃঢ্ নাই আর আমরা তাহার সয্রাজ্যের অধিবা|সীও নহি। অতঃপ্র একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল ঃ


আব্য!! আপনি তাহাকে পার্শ্র্রিকেের বিনিময়ে রাথিয়া দিন। যাহাকে উত্তম মজুর হিসাবে রাখিবেন সে বেশ শাক্তিশানী ও আমানত্দার। (সূরা কাসাস ঃ ২৬) হয়ত মৃসা (অ) সম্পর্কে মেয়ের এই মন্তব্যে ঢাঁহারও আত্মমর্মাদায় বাঁধিল। র্তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহার শক্তি ও আমানত বুবিলে কি করিয়া? মেয়েটি বলিল, তাঁহার শক্তি পরীষ্ষ তো পাইয়াছি এইভাবে বে, তিনি যখন ছাগলের জন্য ডোল ভরিয়া পানি তুলিতেছিলেন, তখন তিনি একাই বড় বড় ডোল ভরিয়া পানি তুলিঢ়ত্তিছেলন। আমি কখনও কাহাকে একাকী এইর্রপ ডোল ভর্রিয়া পানি পান করাইরে র্দেখ্য নাই। অার তাঁহার আমানতের পরিচয় পাইয়াছি এইরূপে বে, আমি যখন তাঁহার নিকট গিয়াছিনাম তথन প্রথম তো তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি তুলিয়াহিলেন, কিন্মু মখন তিনি বুঝিতে भারিলেন ভে, आমি একজন মেয়ে লোক, তখন নিচের দিকে তিনি দৃধ্টি অননত করিলেন जবং আপনার পূর্ণ পয়গাম পৌছাইবার পূর্ব্বে আর তিনি তাহার মাথা তুলিয়। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। অতঃপর তিনি আমাকে বনিলেন, তুমি আমার পশচাতত চল এবং পশাতে থাকিয়াই আমাকে পথ বলিয়া দাও। লেয়েটির এই বক্তবব্যের পর তাহার আব্বার অন্তর পরিষ্কা হইয়া গেল এবং তাহার কথ্যা তিনি বিশ্ধাস করিলেন। হযরত মূসা (আ) সম্পক্কে মেয়েUি মে মন্ত্য্য করিল, উহা সঠিক বলিয়া ধারণা করিলেন। ততঃপর তিনি হযরত মূসা (আা)-কে বলিলেন আচ্ঘ, আমার এই দুই কন্যার মধ্য হইত একজনকে তুমি কি এই শর্তে বিবাহ করিতে আা্রইী বে, আট বৎসর আমার এইখানে মজুরী করিবে। অবশ্য স্বেচ্মায় यদি দশ বeসর পূর্ণ কর তবে উহা উত্তম। आাম তোমাকে কষ্ঠ দিতে চাই না। ইনশাল্লাহ্ তুমি আমাকে সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত পাইরে। হযরত মৃসা (অ) এই প্রন্তাবে সম্মত হইলেন এবং বিবাহ সশ্পন্ন ইইল। হযরত মূসা (অা)-এর প্রতি আট বৎসর মজুরী করা তো ওয়াজিব হইল এবং অবশিষ্ট দুই বৎসর ঐচ্ৰিছ। কিম্হু তিনি দশ বеসরই পূর্ণ করিলেন।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, একবার একজন খ্রিস্টান আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আচ্ছা আপনি জানেন কি, হযরত মূসা (আ) কত বৎসর মজুরী করিয়াছিলেন, আট না দশ বৎসর? কিন্তু আমি তখন জানিতাম না। অতএব জবাব দিতে পারি নাই। অতঃপর আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সহিত সাক্ষ৷ৎ করিয়া এই সম্পর্কে আলোচনা করি, তিনি বলিলেন, তুমি কে উহা জাননা যে, হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আট বৎসর পূর্ণ করা তো ছিল ওয়াজিব। তিনি উহা হইতে কম করেন নাই বরং তিনি দশ বৎসর মজুরী করিয়াছিলেন। হযরতত সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, অতঃপর আমি সেই খ্রিস্টানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে উহা জানাইয়া দিলাম। তখন সে বলিল, আপনি যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি একজন বড় আলিম। আমি বলিলাম, অবশ্যই।

হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার নির্দিষ্ট মজুরীকাল পূর্ণ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার ন্ত্রীকে লইয়া মিসরে পানে চলিলেন। পথে আগুন দেখার ঘটনা, আল্লাহ্র সহিত কথা বলা, লাঠির অজগর হওয়া ও তাঁহার হাত উজ্জ্বল হইবার ঘটনাসমূহ ঘটিল, যাহা আল্মাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্র পক্ষ হইরতত ওহী শ্যেনে হযরত মূসা (আ)-কে ফির‘আউনের নিকট দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশ হইলে তিনি সেই ফির‘আউনীকে হত্যার কারণে ভয়ের কথা উল্লেখ করিলেন। এবং তাঁহার জিহ্রায় যে জড়ত রহহিয়াছে উহারও অভিযোগ পেশ করিলেন। যাহার কারণণে fর্তন সঠিকভাবে অনেক কথাই বলিতে পারিতেন না। তিনি আল্লাহ্র নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁার ভাই হযরত হারুন (আ)-কে যেন তাঁহার সাহায্যকারী হিসাব্ব নবী করেন। তিনি বড় সুন্দরভাবে বক্তব্য পেশ করিতে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আল। তাঁহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন। এবং তাঁহার জিহ্রার জড়ততও দূর করিয়া দিলেন। ওহী যো,গ হযরত হার্রন (আ)-কে তিনি হযরত মৃসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নির্দ্রেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠিসহ রওয়ানা হইলেন এবং হযরত হারূন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর উভয়ই একত্রিত হইয়া ফির"আউনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিলেন। তাঁহারা ফির‘আউনের দরজার নিকট অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং বহু সময় পর তাঁহারা সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করিলেন। তাঁহারা তাহাকে বলিলেন, আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর। ফির‘আউন জিজ্ঞাস়া করিল তোমাদের প্রতিপালক কে? অতঃপর মূসা (আ) ও হার্রন (আ) সেই জবাব দান করিলেন যাহা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হইয়াছে। ফির'আউন জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদ্দর ইচ্ছা কি? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমরা চাহি যে, তুমি আল্লাহৃর প্রতি ঈমান আন এবং বনী ইস্রাঈলকে আমাদের সহিত প্রেরণ কর। ফির‘আউন ইহা অস্ধীকার করিল। এবং ইব্ন কাছীর—२৩ (৭ম)

বলিল, তোমরা ভে আল্লাহ্র নবী ইহার কোন প্রমাণ পেশ কর; যদ্র সত্যবাদী হও। অতঃপ্র হযরত মূসা (আ) হাতের লাঠি নিক্ষেপ করিলেন এব তе্মণণাৎ উহা বিরাট जজগরের আকৃতি ধারণ করিয়া লৌড়াইতে লাগিল এবং ফির্রাউন্নর দিকে ধাবিত ইইল। ফिর'অাউন যখন অজগরকে তাহার দিকে ধাবমান র্দেখিল, তখন সে ভর্যে সিংহাসন হইতে লাফ মারিল এবং হযরত মৃসা (আ)-কে উহাক্ বিরত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিল। হयরত মূসা (অ) ইহাকে ধরিলে, অমনি উহা লাঠির ক্রপ ধারণ করিল। অতঃপর তিনি তাঁহার হাত বাহির করিলেন। উহা আলোক উজ্জূল হইয়া বাহির হইল অথচ, কোন রোগ ছড়াই এইর্রপ উজ্জ্ণল হইয়াছিন। অতঃপর তিনি হাতট্টেকে বগলে লইতেই পৃর্ব্রের আকৃতি ধারণ করিন।

ফिব'অাউন তাহার মন্ত্রী পরিষদ ও দরবারীদদর নিকট এই বিযয়ে পরামশ্শ চাহিল। তাহারা বলিল, এই দুইজন হইন যাদুকর। ঢাঁহারা Шাঁহাদ্দর যাদুর মাধ্যমে আপনাদিগকে এই দেশ ইইতে বিতাড়িত করিতে চায়। এবং আপনারা বে সুখ শাত্তির জীবন-यাপন করিতেছেন উহা তাঁহারা ছিনাইয়া লইতে চায়। ঢাহারা হযরত মূসা (আ)-এর কোন কথা না মানিতে পরামর্শ দিল এৃং ইহাও বলিন বে, তাঁাদ্রের যুকাবিলা করিবার জন্য দেশের সকল যাদুকর একত্রিত করুন এই দেশে যাদুকরের সং্খ্যা অনেক। এই যাদুর মাধ্যামই তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবেন।

অতঃপ্র ফির'আউন যাদুক্রদিগককে একত্রিত করিবার জন্য সকল শহরে বন্দরে সংবাদ প্রেরণ করিল। সকন যাদুকর ফিরাউনের নিকট উপস্থিত ছইন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই যাদুকর কিলের সাহাব্যে যাদু করে? তখন তাহার। বনিল, আল্লাহ্র কনম লাকড়ির সাহাব্যে সারা পৃথিবীতে আমাদের তুলনায় অধিক ভাল যাহু আর কেহ করিতে পারেনা। অতঃপপর তাহারা বনিল আচ্ছা, यদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমাদ্রে পুরম্কার কি হইবে? ফির্র অউন বলিল, তোমরা আমার घনিষ্ঠজন ও fবিশষষ্ট লোক হইবে। এবং তোমরা যাহা পসন্দ করিবে আমি তোমাদিগের জন্য তাহাই ক্ৰরয়া দিব। অতঃপর তাহারা ঈদের দিন সময় নির্ধারিত করিল। বেন সেই দিন সকনেই নাস্ঠার বেনায় অমুক
 আখ্যার দিন উদ্দেশ। এই দিনেই আল্লাহ্ ত'অালা হযরতত মূসা (আ)-কে ফির'অাউনের উপর বিজয়ী করিয়াছিলেন।

যাদুকর্রা যখন ময়দানে একত্রিত হইন তখন বিদ্রূপ করিয়। লোককরা একজন অপরজনকে বলিতে লাগিল চলনা আমরা মুকাবিনা দেখিয়া জসি।

ইরশাদ হইল :


তাহারা यদি বিজয়ী হয় আমরা এই নতুন যাদুকরদের অনুসরণ করিব। (সূরা শ"আরা : 80)

আরও ইরশাদ ইইন :

তাহারা বলিन, হে মূস! তুমি অর্গে নিক্কে করিবে, না আমরা অপ্মে নিক্ষেপ করিব? তিনি বলিলেন, তোমরাই অপ্গে নিক্ষে কর। অতঃপর তাহারা তাহাদদর রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করিল। হयরত মূসা (আ) তাহাদের যাদু দেখিয়া মনে মনে ভীত হইলেন। কিষ্ম আল্লাহ্ অহীযোগে বলিলেন, হে মূসা! তুমিও তোমার লাঠি নি!্কপ কর। হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি নিক্ষেপ করতেই ইহা একটি বিরাট অজগর্রে র্রপ ধারণ করিল। यাদুকরূদের লাঠি ও রশি একত্রে মিলিত হইয়া গেন এবং মৃসা (আ)-এর অজগর সবগুলিকে একত্রে গ্রাস করিল। তাহাদের একটি লাঠি ও রশি অর্বশষষ্ট থাকিল না। যাদুকররা যখন এই দৃশ্য দেখিল, ঢখন তাহারা বলিল, যদি ইহ যাদু হইত তবে আমাদের যাদুর এই করুণ পরিণতি হইত না। বরংং ইহা আল্মাহ্র পস্ম হইতে অলৌকিক ঘটনা। আমরা ঢো তাওবা করিয়া আল্নাহ্র প্রতি এবং হযরত মূসা ও হাক্রন্নর আনিত বস্তুর প্রতি ঈমান আনিলাম। ঐ ময়দানেই আল্লাহ্ ত‘আলা ফির‘জউন ও তাহার লোকজনের মের্র্ఆ তাংগ্য় দিলেন। সত্য বিজয়ী হইল এবং তাহাদ্রর সকল কর্মকা বाणिन প্রমাविত হইन।

তাহারা পরাজিত হইলে এবং जপদস্ত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাহারা ফিনরিয়া গেল। অপরদিকে ফির ‘আউনের স্ত্রী যিনি হযরত মূসা (আ)- কে স্বীয় সন্তান্নর মত লাননপালন করিয়াছ্ছিনেন। অত্যন্ত অস্থির হইয়া হযরত মূসা (আ)-এর বিজয়়ের জন্য দু'আ
 তাহারা ধারণা করিল बে, হয়ত ফির অাউন্নের প্রতি ভালবাসার কারাণ ণিনি এইর্রপ অস্থির হইয়াছেন। অথচ তাহার যাবতীয় চিত্তা-ভাবনা কেবল মাত্র হযার মূসা (আ)-এর জন্যুই ছিল। এদিকে ফির্র্জউনেন বারবার মিথ্যা প্রত্র্শুতির কারণণ হযরত মূসা (আ) দীর্ঘকাল মিসরে অবস্থান করিলেন। যখনই আল্লাহ্র পক্ষ হইর্ত কোন নিদর্শন শাস্তিমূনক অবতীর্ণ হয় তথনই সে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত ওয়াদাকক বে সে বনী ইসৃরাউলকে তাঁার সহিত প্রেরণ করিবে। কিন্ু শাস্তি দূরীভূত হইলেই সে তাহার ওয়াদা ভস করে। এবং পুনরায় হযরতত মৃসা (আ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা তোমার প্রতিপালক आর কোন নিদর্শন প্রেরণ করিতে পারেন কি? অতঃপর আল্qাহ্ পর্যায়কর্মে

ফির‘অউন্নর কাওমের প্রতি ঝড়, ঝঞ্জা, টিডিড, উকৃন, ব্যাঙ, রক্ত এবং অন্যান্য নিদর্শন অবতীর্ণ করিলেন্, কিন্মু ফিরাউন প্রত্যেকবারই হযরত মূসা (আা)-এর fিকট আসিয়া ইহার অভিযোগ করেন এবং উহা দূরীভূত করিবার জন্য অনুরোধ করে এবং বনী ইসৃরাঈনকে ঢাঁার সহিভ প্রেরণ করিবার জন্য প্রত্জ্ঞাবদ্ধ হয়। কিিত্রু যখনই শাস্তি
 হযরত মূসা (আ)-কে বনী ইস্রাঔলকে লইয়া রাত্রিকালে বাহির হইয়৷ যাইবার নির্দেশ। দিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র নির্দেশ পানন করিলেন। সকান বেলা যখন ফিরাউন
 সেনাবাহিনী একত্রিত করিল। এবং হযরত মূসা (আ)-এর পশ্চাত্ত ডুটিল। আল্লাহ্ ত'অলা নদীকক জানাইয়া দিলেন, যখন আমার বান্দা মূসা (আ) লাtি দ্বারা তোমার উপর আঘাত করিবে তখন বারটি পথ তৈয়ার করিবে। ব্যেন মূসা (আ) ও তাহার সাথীরা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের অতিক্রেন্ত হইবার পর মখন ফির‘অআউন ও তাহার অনুসারীরারা প্রবেশ করিল তখন বারটি পথ যেন ভরিয়া যায় এ৭ং তাহারা যেন নিমজ্জিত হইয়া যায়।

হयরত মূসা (অ) যখন নদীর তীরে পৌছইইলেন, তখন fিনিন নদীতত ভীষণ ذুফান দেখিতে পাইয়া ভীত ইইলেন, লাঠि মারিবার কথা ভুলিয়। পোলেন। নদীর উপর হযরত মূসা (অ) লাঠির আघাত মারিতেই বারটি পথ করিয়া fিত় হইবে, যদি ইহ হইতে অবঢ়ত্ন থাকে তবে বে আাল্লাহ্র নাফরমানী হইবে এই ভয়েই নদীতে তুফন হইতেছিন। যখন উভয় দল একে অপরকে দেখিল এবং তাহারা নিকটবব্তী হইন, তখন হযরত মূসা (আ)-এর সাথীরা বলিল, আমরা তো লেন ধরা পড়িয়াই যাইব। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপনাকে বেই নির্দেশ দেওয়া ইইয়াড় আপনি উহা পালন করুন। আপনি মিথ্যা বলেন নাই আর আল্লাহ্ও মিথ্যা বলেন নাই। হযরত মূসা (আ) বनिােন, আমার প্রতিপালক এই ওয়াদা করিয়াছ় লে, নদীর তীরে প্ৗৗছিলে নদীর মধ্যে বারটি পথ হইয়া যাইবে এবং আমরা নদী পার হইয়। যাইব। ঠিক এই মূহृর্তে হ্য়ত মূসা (অ)-এর নদীতে नাঠि মারিলেন। এবং নদীতে বারটি পথ
 পশাৎভাধের নিকটবর্তী হইয়া পড়িল। হযরত মূসা (আ) ঢাহার লোকজন সহ যখন নদী পার হইয়া গোলন। এবং ফির'অাউন ও তাহার লোকজন নদীর ग<্যু প্রবেশ করিল তখन আল্লাহ্র নির্দেশ যুতাবিক নদীর পথঙ্ডলি পানিতে র্মিলিত হইয়া গেল। হযরত মূসা (অ) মখন পার হইয়া গেলেন তখন তাঁহার সঙীরা রানन, আমাদের অশংकা হইতেছে ফির‘আউন পানিতে নিমজ্জিত হয় নাই এবং সে ‘্রংস হইয়াছছ

বनिয়াও আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না। তখন হযরত মূসা (আ) আ|্মাহ়র নিকট দু‘আ করিলেন, এবং আল্লাহ্ তাহার লাশকে ভাসাইয়া দিলেন। তখন টাহারা ফিরাউনের যুত্যুর ব্যাপারে আপ্বস্ত ইইল।

অতঃপর ঢাহারা এক মূর্তিপূজক কাওম্মর নিকট দিয়া অতিক্রু ক্করন,


তাহারা বলিন, वে মূসা! এই সকন লোকদের বেমন অনেক উপাসা আছে আমাদ্দর जन্যও जनूরूপ উপাস্য ठिक করিয়া দিन। 1 তোমরা बড़ই মूर्ध काওম। তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বড় বড় দৃষৃন্তমূনক ঘটনা দেখিলে, টপঢেেমূূলক কথা শ্রবণ করিলে তাহার পরও কি তোমাদের বোধোদ়় হইল না?

অতঃপর তিনি তাহাদিগকে লইয়া একটি স্থানে অবতরণ র্করালেন এবং বলিালেন, आমি আমার প্রভুর সহিত কথ্া বলিতে যাইতেছি এবং ত্রিশ দিন আা刀 তথায় অবস্থান করিয়া প্রত্যাবর্তন করিব। এই সময়ে তোমরা হারূন (আ)-এর অনুসর৷ করিয়া চলিবে। তাঁহাকেই আমি আম।র প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া যাইতেছি। ঘখন তিনি তঁাহর প্রতিপালকের সহিত কথা বলিবার জন্য आগমন করিলেন এবং দিবারার্র রোযা রাখিনেন। অতএব তিনি যমীন হইতে কিছু পাতা লইয়া চাবাইলেন। তখন আল্মাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রোযা ভাঙ্গিলে কেন? অথচ, ইशার কারণ דাহার অজানা ছিলনা। হযরত মূসা (অ) বলিলেন, আমার মুখ দूর্গ্কगয় হইয়াছিন। এই অবস্থায় आপনার সহিত কথা বলা আমার সহিত উচিত মানে কার নাই। সুত্রাং পাতা চাবাইয়া আমার মুখকে সুগ্ধযুক্ত করিয়াছি। আল্লাহ্ ত'‘আলা বলিা.েন ঃ হে মূস!! ভুমি কি এই কথা জাননা বে রোযাদারের মুখ্থে -দর্গ্দ্য আমার নিকট মিসক অপেক্ষ উত্ত্ম। যাও পুনরায় দশটি রোযা রাখিয়া আমার নিকট আস। হযরত মূनা (আ) আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিলেন। এদিকে বনী ইসৃরাफলল হযরত সূসা (অ)-কে निर्দिe সময়ে প্রত্যাবর্তন না করিতে দেথিয়া মনঃক্ষুন হইয়া প্পড়িন। এই সময় इযরত হান্রু (আ) বনী ইসৃরাभলকে সম্বোধন কর্রিয়া একটি ভাষণ দান করিলিল। তিনি বनিলেন, "তোমরা যখন মিসর হইতে বাহির হইয়া জাসিয়াছ, তখন তোমাদের নিকট ফির‘আউন্নের লোকজনের অনেক ঋণ ও আমানতের মাল দিন। তাহাদের নিকটও তোমাদের जনুরুপ মাল ছিল। তবে তাহাদ্র নিকট ব্যই পরিমাণ মাল তোমদের রহিয়াছ্ছ তোমরা উহা রাখিতে পার। তবে বেই মাল তোমাদদর নিকট আমানত রহিয়াছছ, উহা আমরা তাহাদের নিকট কেরূ তো দিব না তবে

आমরা উহা ব্যবহারও করিতে পারিব না। অতএব তিনি একটি গর্ত খনন করিয়া প্রত্যেককক এই নির্দ্রশ দিলেন, যাহার নিকট বেই মান ও গহনা রহিয়াছ্ সে যেন উহা! এই গর্ত্ত নিক্ষেপ করে। অতঃপর হযরত হাক্রন (আ) উशাত্ত অগ্নি প্রজ্জূলিত করিলেন। এবং বলিলেন, ইহা না আমাদের না তাহাদের। এদিকে সাল্যরী নামক এক
 সেও হयরত মূসা (আ) ও তাহার সাथীদের সহিত চলিয়া जা়িয়াiিিল। সে একটি আলামত হইতে কিছু মাটি সাথে করিয়া আনিয়াছিল। হযরত হাদ্রন (আ) তাহাকে
 হাত্র বস্ুু এমনভাবে রাখিয়াছিন উহা আর কেহ দেখিতেছিল না। সে বলিল, আল্মাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত ভ্যই লোকটি আাপনাদিগকে নদী পার করিয়াছ্েন, ইহা ঢাঁহার
 বস্তু পয়দা হউক, তবেই আমি গর্ত্র মধ্যে ইহা নিকেপ করিব। হয়ত হার্রন (অ) সশ্মতি জানাইলেন। অতঃপর সে উহা গর্ত্র মধ্যে নিক্ষেপ কর্রিল এবং হযরত হার্রান (আ) তাহার জন্য দু আ করিরেন, সে বলিল, আমার আকাঙ্ম ইহ দ্যারা একট়ি বাছুর সৃষ্টি হউক। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্মায় গর্ত্রে মধ্যে বেই সকল গহন।, তামা, লোহা ইত্যাদি ছিল সব উহা মিলিত হইয়া প্রাণশূন্য বাছুর হইন। কিত্ভু উহা হইহত শব্দ বাহির হইতে লাগিল।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! উহার নিজ্েের কোন শ্দ ছিন না বরং বাছুরটির ভিতরে ফাঁকা ছিন এবং উহার পেছন দিয়া হাওয়া প্ররেশ কর্যিয়া মুখ দিত্যে বাহির হইবার সময় শব্দ করিয়া বাহির হইত। ইহাকেই তাহার। বাছুর্রে শ্দ মনে করিত। এই ঘটনার পর বনী ইসৃরাঈল কয়েক দলে বিতক্ত হইল। একদল সাম্মরীকে জিঞ্sাসা করিল, হে সামেরী! ইহা কি? সে বলিল, এই তোমাদদর খরিপালক। কিন্তু হযরত মূসা (आ) বিঙ্রান্ত হইয়াছেন। একদল বলিল, হযরুত মূসা (অা) ফিনিয়া আসা পর্যন্ত আমরা ইহাক্ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিব না। যদি ইহাই আমাদ্দর পালনকর্তা হইয়া থাকে তবে আামরা ইহাকে ঋ্রংস করিতে সক্ষম হইব না। বরং জাযরাই অক্ষম প্রমাণিত ইইব। আর যদি ইহ আমাদের প্রতিালক না হয় তবে আমরা হযরত যূসা (আ)-এরই অনুসরণ করিয়া চলিব। অপর একদন বনিন, ইহা শয়তানের কাজ। ইহ। আমাদের রব ইইতে পারে না, ইহার প্রতি আমরা ঈমান আনিব না, বিশ্যাসও কর্রব ন।। অর অপর একটি দলের অন্তরে সামেরীর কথাই গাঁথিয়া গিয়াছিন। এই মৃহৃর্তে হযারত হাক্রন (আ) বनिলেন :


হে আমার কাওম! তোমরা তো ইহার দ্রারা ফিত্ননায় আক্রান্ত হইয়াছ, বস্ভুত তোমাদের প্রতিপালক হইলেন, পরম করুণাময় আধ্qাহ্। তোমরা আাঁার অনুরসণ কর, এবং আমার নির্দ্রে মানিয়া চল। (সূরা তোহ : ৯০)

তাহারা বলিন, "ছयরত মূসা (আ) বে আমাদের নিকট শ্রিশ দিনের কথা বলিয়া গেলেন, অথচ, চল্লিশ দিন অতীত হইয়া গেন, এখনও তিনি ফিরিলেন না ইহার কারণ কি? আহাম্মকরা ইহাও বলিল, হযরত মূসা (আ) তাঁহার প্রভূকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এখন তিনি তাহাকেই «ুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এদিকে হযরত মূসা (অ) আল্ধাহ্র সহিত কথাবার্ত বলিলেন, এবং আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে তাহার কাওমের কীর্তিকলাপ সশ্পক্কে সংবাদ দিলেন।

তখন তিনি তাঁার কাওমের নিকট রাগাबিত হইয়া ফিরিয়া আসি়্নে। ইরশাদ इইয়াছে :

 আসিলেন। এবং পবিত্র কুরুআনে তাহার বে বক্তব্য উল্লেখ কর়া হইয়াছ্, যাহা তোমরা তনিয়াছ। তিনি তাঁহার ভাইয়ের মাथা ধর্রিয়া টানিতে নাগিলেন এবং রাগপর কারণে তিনি তাওরাতের তক্তিখলিও নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁার ভাইয়ের ওযর গ্রহণ করিলেন এবং তাঁার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্যা প্রার্থনা কর্রিনেন। অতঃপর তিনি সামেরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সামেরী! তোমার অপকর্ম্রর প্রতি কোন্ জিনিস উদ্ধ্ধ করিয়াছ্িি? সে বলিল, আল্লাহ্ প্রেরিত ফিরিশিশ্তার পদধুলী হইতে আমি এক মুঠা गাটি লইয়াছিনাম। এই সকল লোক ইহা জানিতে পারে নাই। অমিই জানিতে পারিয়াছিনাম।

অতঃপর আমি উহা এই অগ্নিগর্ত্ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। आাযা মতে ইহাই সমীচীন বলিয়া মন্নে হইয়াছিল। (সূরা তোহা ঃ ৯১)

## ইরশাদ হইয়াছছ :



হয়রত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, যাও তুমি সারাজীবন এই কথাই বলিয়া ববড়াইবে, "আমাকক ব্যে কেহ স্পর্শ না করে এবং ঢোমার জনা একটি নির্দিষ সময়

রহিয়াছে যাহার বিপরীত হওয়া সষ্বব নহে। আর তুমি তোমার মাবৃদ্দের পরিণণি কি উহার প্রতিও দৃষ্টিপাত কর, যাহার সান্নিখ্য লাড তুমি করিতে। আমর৷ তোমার সশ্মুখেই উহাকে জ্বালাইয়া নদীতে ভাসাইয়া দিব"।

यদি বাঙ্তবিক উহা রব হয়, তবে জ্বালাইয়া দেওয়া সষ্ভব হইবে না। হযরত মূসা (凶া) याহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বনী ইস্রাদল বিশ্াস করিল, বাঙ্তবিক তাহারা ফিত্তায় অক্রান্ত হইয়াছিন। এবং যাঁহারা হযরতত হারূন (আ)-এর কথা মানিয়াছিল তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিতে লাগিন। जতঃপর তাহার। বলিল, হে মূসা (আ)! आপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দুঁ্া কর্নন, তিনি ভেন আমাদের জন্য তাওবার দ্বার উনুক্ত করিয়া দেন, যেন আমরা তাওবা কর্রিয়া ঞ্তাহ ইইতে মুক্ত হইতে পারি। হযরত মৃসা (আ) তাহাদের মধ্য হইতে বাছুর পৃজা করেন নাই এমন সত্তর ব্যক্তিকে মনোনীত করিনেন এবং তাওবার জন্য তাহাদিগকে লইয়া চলিলেন, কিস্তু পথথথ যমীন
 মহান আল্লাহ্র দরবার্রু দুজ করিলেন :


হে আমার প্রিপালক! আপনি ইচ্মা করিলে তো আমাকেসহ তাহাগদদগ্ক পূর্বেই ধ্ধংস করিতে পারিতেন। আমাদের আহান্যক্দের কৃত্কর্মের কারাণণই কি আমাদিগকে আপনি ধ্ধংস করিবেবে? (সূরা 'অারাए ঃ ১৫৫)

বেই সত্তর ব্যক্তিকে হযরত মূসা (আা) বাছিয়া নইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্বে এক ব্যক্তি এমনও ছিল যাহার অন্তর বাছুরের মহব্বত পড়িয়াছিন। এবং একারাণণই বিকট শক্দে তাহাদিগকে ভূগর্ড্ত্থ করা হইয়াছিন। অতঃপর ইর্রশাদ ইইল :


আমার রহমত ঢো সকনককই শামিন করে, তবে আমি উহা লেই সকন লোকদের জন্য निপिবদ্ধ করিয়া রাখিব যাহারা মুত্তাকী, যাহারা যাকাত आদায় করে, যাহারা আমার आয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাথে আর যাহারা উন্যী নবীর (মুহ|্মদ-এর অনুসরণ করে যাহার ఆণাবনী তাহারা তাহাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিাখত পায়। (সূরা আরাফ : ১৫৬-৫৭)

অতঃপ্র হযরত মূসা (আ) আল্মাহ্র দরবারে আরম করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার কাওমের জন্য তাওবার দরখাা্ত করিয়াছি, অথচ, আপনি ইরশাদ করিলেন : অन্য কোন কাওম্মের জন্য আপনি রহমত লিখিয়া রাখ্য়াছেন। সেই রহমতপ্রাঙ্ উম্মাতের জন্য আমাকে বিলম্প করিয়া প্রেরণ করিলেন না কেন্ ত্খন আল্লাহ্ বनिলেন, তোমার কাওদ্মে জন্য তাওবা হইল তাহাদের প্রত্যেকেই তাহার পিত-পুত্রের যাহাকেই বে দেথিবে তাহাকে তরবারী দ্রারা হত্যা করিবে। কে কাহাকে হত্যা করিল উহার পরোয়া করিবে না। যাহাদের ওনাহ্ সস্পর্কে হযরত মূসা (আ) ও হাক্রন (আ) জানিতেন না তাহারাও তওবা করিল। আল্লাহ् ত‘‘আना তাহাగদর ఆনাহ্ সশ্পক্ক তাহাদিগকে অবহিত করিলেন তাহারা ও্নাহ্ স্বীকার করিল এবং তাহারাদগকে বেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও তাহারা পালন করিল। আল্মাহ্ হত্যাকারী ও নিহত সকনকেই ক্ষমা করিয়া দিলেন। অবশিষ যাহারা ছিন তাহাদিগক্ক সঙ্গে করিয়া হযরত মূসা (আ) বায়তুল মুকাদাসের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং ত্রো4 প্রামা হইলে তিনি তাওরাতের পলকఆলিও উঠাইয়া লইনেন। তিনি বনী ইস্রাঋলাক্ চাওরাত্তর হহুম পানन করিবার নিদ্দেশ দিলেন। কিন্ুু উহা তাহাদের পক্ষ তারাত্র বিধানাবनী কঠিন মনে করিয়া তাহারা মানিতে স্পষ্ঠভাবে অস্বীকার করিল। অতএব আল্ধাহ্ ত'‘আল। তাহাদের মাথার উপরে একটি পাহাড় উঠইইয়া ধরিলেন এবং উহা অাহাদরর এতই নিকট্বর্তী হইল বে, বে কোন মুহূর্ত্র তাহাদের মাথায় পড়িবার অশ|ংকা ছিল। অতঃপর তাহারা তাহাদের ডান হাতে তাওরাত ধরিল বটে কিত্যু মাথানিদু করিয়৷৷ পাহাড়̣র প্রত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিতাব তাহাদের হাতে ছিল জার তাহার| ছছন পাহড়়র নিচচত শে কোন মুহূর্তে তাহদদরর মাথায় পড়িতে পারে এই অবস্থায়ই তাহরা অনস্হান কর্রিত্ত
 হইয়া তাহারা জানিতে পারিল তথায় এক বড়ই শক্তিশালী ক।ওস বাস কর্র। তহাদের আকৃতি বড়ই ভয়ংকর। তাহাদের বাগানের ফলসমমৃহও প্রকাও প্রকা৩। বনী ইস্রাখলন হযরত মূসা (আ)-কে বলিল, হে মূসা (আ) এই শহরের অধিবাসী তে। বড়ই xক্তিশালা তাহাদ্রের সহিত মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাহার। শাহর হইতত বাহির ইইয়া না গেলে আমরা শহরে প্রবেশ করিতে পারিবনা। উক্ত শহহরের অধ্ববাসীদদর দুই ব্যক্তি যাহারা হয়ত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান অানিয়াছিন। বনী ইসরাছলেের নিকট
 বস্তুত তাহারা কাপুরুষ। যুদ্ধ করিবার ক্যতা তাহাদের নাই। অতএ৭ যদি তোমরা সাহস করিয়া শহরে প্রবেশ কর তবে তোমরাই বিজয়ী হইবে। কত্ত লোককর বক্তব্য হইল, এই দুই ব্যক্তি আসলে হयরত মূসা (আ)-এর কাওন্মে লোক fছল। মৃলত বনী ইट्न কशীर-२8 (१ম)

ইসุরাঈল বড়ই কাপুরুষ ছিল। অতএব তাহারা এই দুই ব্যক্তি উৎসাহ প্রদানের পরেও তাহারা বলিয়া উঠিল ঃ



হে মূসা (আ)! যাবৎ এই শহরের অধিবাসীরা এই শহরেই অবস্থান করিবে আমরা তো কখনও ইহাতে প্রবেশ করিব না। বরং তুমি ও তোমার প্রতিপালক তাহাদের সহিত মুকাবিলা কর আমরা তো এইখানেই বসিয়া থাকিব। (সূরা মায়িদা : ২৪)

তাহাদের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তিনি ক্রোধাব্বিত হইলেেন এবং তাহাদের জন্য বদ্ দু‘আ করিলেন ও ফাসিক বলিলেন। অথচ, ইতিপৃর্বে তিনি তাহাদ্রর গুনাহ্ ও দুর্ব্যবহারের কারণে কখনও বদ্ দু'আ করেন নাই। আল্লাহ্ তা"আলা ঢাঁহার জন্য বদ্ দু'আ কবূল করিলেন। এবং হযরত মূসা (আ)-এর ন্যায় তিনি তাহাদিগকে ফাসিক ও পাপিষ্ঠ বলিলেন। এবং চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাহারা এই ময়দানেই অবদ্ধ হইয়া রহিল। প্রতিদিন তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিতে ফিরিতে থাকিত, কোথাও তাহারা স্থির হইয়া অবস্থান করিত না। আল্লাহ্ তা‘আলা এই ময়দানেই তাহাদের উপর মে.োর ছায়া প্রদান করিলেন এবং ‘মন্না’ ও ‘সালওয়া’ অবতীর্ণ করিলেন। তাহাদের জন্য এমন কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন যাহা না পুরাতন হইত, না ময়লা ইইত। তাহাদের সশ্মুখে চারিকোণ বিশিষ্ট পাথর রাখিলেন হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠি দ্বারা উহাতে আঘাত করিলে প্রতি কোণে তিন তিনটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। এবং বনী ইসৃরাঈল প্রত্যেক গোত্রকে তাহাদের ঝর্ণা সম্পর্কে অবহিত করিয়া দেওয়া হইন। তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে চলিতে চলিতে যখন ক্নান্ত হইয়া কোন স্থানে অবস্থান করিত তখন সকালে জাথ্থত হইয়া দেথিত পাথরটি সেই স্থানেই রহিয়াছে যেখানে গতকল্য ছিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হাদীসটি মারফূ‘ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মু‘আবিয়া (রা) বলেন, একবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে শ্রুত হাদীসের এই অংশের উপর আপত্তি করিলেন যে, হযরত মূসা (অ) শে ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন, এই সংবাদ একজন ফির‘আউনী সরকারী লোককক পৌছাইয়া ছিল। হযরত মু‘আবিয়া (রা) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিলেন, হযরত মূসা (আ) यখন কিবতীকে হত্যা করিয়াছিলেন তখন এক ইস্রাঈনী ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ উপস্থিত ছিলনা। হযরত মু‘অবিয়া (রা)-এর আপত্তির কারণে হয়ত ইব্ন আব্বাস (রা) রাগাब্বিত হইলেন, এবং তাঁহার হাত ধরিয়া হযরত সা‘দ ইব্ন মালিক যুহরী (র)-এর নিকট লইয়া গেলেন। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ ইসহাক! রাসূলুল্নাহ্
(সা) ব্যই দিন হযরত মূসা (আ) একজন ফির‘আউনীকে হত্যার কথা ;বিয়াছিলেন আপনার কি উহা ম্মরণ আছে বে হত্যার এই গোপন তথ্যাট কি ইসุরাঈনী সরকারী লোককে জানাইয়াছিন না কোন ফির‘আাউনী? রাসূলूল্লাহ্ (সা) এই সশ্পর্কে কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, জনাইয়াছিল একজন ফির্র আউনী। তবে ঘটনাস্থলে বে ইসূরাঋলী উপস্থিত ছিন তাহার নিকট জানিয়াই সে সরকারী লোককে খবর দিয়াছিন।

ইমাম নাসায়ী (র) 'সুনানে কুব্রা’ অন্থে এবং আবূ জ'ফ্র ইব্ন জরীর (র) ও ইবৃন আবূ হাতিম (র) তাঁাদের তাফসীর গ্বন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রঢ্যোকই ইয়াযীদ ইব্ন
 অনেক কম, বেশীরভাগ ভাষাই হইন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজের কথা। সষ্বতত তিনি বেই সকল ইসূরাঈলী রিওয়ায়েত বর্ণনা করা জায়িয মন্ন করিতেন, উহা ক‘‘ব আহবার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিংবা অন্য কাহার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আমি আমার উস্কাদ হাফি্য আবুল হাহ্জাজ মিয়যী (র) হইতত হাদীসটি শ্রবণ করিয়াছি।


অনুবাদ : (8১) এবং জামি ঢোমাকে আমার নিজের জন্য প্রঙ্তুত করিয়া बইয়াছি। (8২) पूমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ यাত্রা কর, আামার স্যরণণ শৈथिল্য করিও না। (8৩) তোমরা দুইজন ফिএ‘আউননের নিকট যাও, সে তো সীমানংघन করিয়াছ্। (88) তোমরা তাহার সহিত ন্যকথ্া বলিবে, হয় ঢো সে উপদ্দশ প্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে।

ঢাফসীর ঃ आল্লাহ্ ত'আলা হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন কর্করিয়া বালেন বে, তিনি ফির‘আউন ও তাহার লোকজনের ভয়ে পলায়ন করিয়া মাদযয়ান শহহর দীর্घদিন বসবাস করিয়াছেন। তথয় তিনি ঢাঁার শ্ব૯ড়ের ছাগল ছরাইতেন। ছাগল ছরাইবার নির্ধারিত সময় ছিল, উহা শেব হইবার পর আল্ধাহ্র নির্ধারিত সময়ে পুনরায় স্বঢhশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কারণ আা্ঘাহ্-ই তাহার বান্দাদের জন্য যাবতীয় কাজকর্ম সমাধা

করিয়া থাকেন । এই জন্য ইরশাদ হইয়াছছ : অতঃপর তুমি আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ে স্বদেশে আসিয়াছ। মুজাহিদ '

 মর্যাদায় উপনীত হইয়াছ।

## মহান আল্লাহ্র বাণী :

 মনোনীত কর্রিয়াছি। ইমম বুখারী (র) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসং?গ বলেন, আবুস্ সালত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ... ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে র্বার্ণত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, একবার হযরত আদম (অ) ও মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎ ঘটিন। তখন হযরত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বলিলেন, আপনিই তো মানুষকে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং বেহেশত হইতে বহিষার করিয়াছছছন। তখন হযরত আদম (আ) বলিলেন, তোমাকে তো আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার রিসালাত্রর জন্য মনোনীত করিয়াছিল্লেন এবং নিজের জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং ত।ওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক নহে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর হযরত আদম (আ) বলিলেন, তুমি কি তাওরাতে ইহা পাও নাই যে, আমার সৃষ্টির পূর্বেই অगার জন্য ইহা নির্ধারিত ছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ। এইর্পপে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর ঊপর বিতর্কে বিজয়ী হইলেন।

মহান আল্লাহর বাণী :


আমার নিদর্শনমূহ ও দলীল প্রমাণসমূহসহ তুম ও তোমার ভাই ফির‘আউনেরর নিকট যাও। ना।

অলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই অর্থ বর্ণন করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, "আমার স্মরণণ তোমরা কোন দুর্বনতা প্রকাশ করিও না"। অর্থাৎ তাঁহারা যেন ফির‘আউনের নিকট গিয়া আল্লাহ্র স্মরণ করিতে কোন ক্রুটি ন। করে। কারণ আল্নাহ্র স্মরণ ফির‘আউনের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে সহায়ক হইরে, শক্তিবৃদ্ধি করিবে এবং তাহার প্রতাপ প্রতিপত্তি চুরমার করিতে সাহায্য করিবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন, আমার পুণ্য বান্দা ও সত্যবাদ্দা হইল সেই ব্যক্তি বে তাঁার সারা জীবন আমার স্মরণ কর্র।

মহান আল্লাহ়র বাণী :


তোমরা উভয়ই ফিরাউনের নিকট আল্লাহ্র প্যগাম পৌছাইতে যাও, সে অবাধ্য হইয়াছছ ও অহংকারী হইয়াছে।

অতঃপর তোমরা তাহাকে ন্যভাবে বন, সষ্ভবত সে উপদেশ ্রহণ কর্রিবে কিংবা ভয় করিবে। অত্র আয়াতে ওরুত্ণৃপ্ণ উপদেশ রহিয়াছছ আর তাহ হইন, একদিকে ফির্র'অাউন চরম অহংকারী ও দাভ্ভিক ছিন। অপর দিকে হযরত মৃসা (আ) আল্লাহ্র
 ন্যুजব্বে কथা বनिবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। ইয়াযীদ রাক্কাশী (র) (র) পাঠ কর্রিয়া বলেন,
يُا مـن يتـدبب إلى مـن يـعاديه * فكيف بمن يـتو لاه وينـاديـه

হে সেই মহান আল্লাহ্! যিনি শক্রকে মহব্বত করেন ও তাহার প্রতি নরম ব্যবহার করেন, অতএব বে তাহাকে জালবালে এবং তাঁহাকে ডাকে তাহার র্সিহত তোমার ব্যবহার কতই না মধুর হইবে।

ওছব ইব্ন মুনাব্মেহ্ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা fফর‘আউনকে বनिয়া দাও, আমি আমার ज্রোধ অপেক্কা রহমত ও অনুগহহের প্রাত অধিক নিকটবর্তী। ইকরিমাহ্ (র) হইতে বর্ণিত ‘নরম কথা’ এর অর্থ হইল, ফির‘অউন্নে নিকট
 বাসরী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইন, ঢোমরা ফির্র আউনকে এই কথা বল, ঢোমার একজন পালনকর্ত। আছে। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বেহেশত ও দোযখ আছ় ।
 ফির'আউনকে আমার দ্বারে দজায়মান কর। সুফিয়ান সাওরী (র)ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

সারকথা হইল, ফিরাউন্নের প্রতি হयরত হার্রন ও মৃসা (অ)-এর তাওহীদের দাওয়াত এমন ন্মভাযায় হইবে যাহা অত্তরে গাথথিয়া যায় এবং উদ্দেশ৷ নায় সফল হয়।

ইরশাদ হইয়াছছ :


আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে হিক্মত ও সুন্দর উপঢেশ্রের স!ধ্যমে আহৃান করুন। এবং উত্তম পন্থায় তাহাদের সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হউন। (সূর৷ নাহল ঃ ১২৫)

## মহান আল্লাহ্র বাণী :

 অর্থাৎ যে গুমরাহী ও ভ্রান্তির মধ্যে সে নিমজ্জিত উহা হইতে ফিরিরয়া আসিবে কিংবা তাঁহার প্রতিপালকের ভয়ে তাঁহার বাধ্যতা স্বীকার করিবে। যেমন আন্যর্র ইরশাদ হইয়াছে :

সেই ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিবে কিংবা ভয় করিব্ব। (সূরা ফুরকান ঃ ৬২) التذكر অর্থ অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকা। এবং الخشيـة অর্থ অনুরকণ করা
 হে মূসা! তুমি ও তোমার ভাই হারূন ফির‘আউনের ওযর পূর্ণ হইবার পূর্বে তাহার ধ্পংসের দু'আ করিওনা। এখানে যায়িদ ইব্ন আমার ইব্ন নুফাইল ককংব| উমাইয়্যা ইব্ন আবুস্ সালতের কবিতা পেশ করিতেছি ঃ
اُنت الذى مـن فضـل مـن ور حمـة * بـعثتـ مـوسىى رسو لا منـاديـا

হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় অনুগ্রহ ও রহমতে হযরত মূসা (আ)-কে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।
فقلت لـه هـاذهب وهـار ون فـادعوا * إلـى اللّه نـر عون الذى كان بُـاغيـا

অতঃপর আপনি তাহাকে বলিয়াছেন, তুমি ও হার্রন বিদ্রোহী ফির‘আউনকে আল্লাহৃর প্রতি আহ্বান কর।
فقو لا لـه هل اُنت سـويت هذه * بـلا وتدحتى اسقلت كمـاهيـا

অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমিই কি বিনাস্তষ্টে এই আসসান স্সৃi্টি করিয়া এবং বুলন্দ করিয়াছ?
وقو لا لـه اُنـت رفـعت هذه * بـلا عمد اُر فـق اذن بـلا بـانـيـا.

এবং তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর, তুমিই কি আসমান খুঁটি ছাড়। সুউচ্চ করিয়াছ? তাহা না হইলে উহার সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে ন্ম্র হও ও তাঁহার অনুগত হও।
وقولا لـه أنت سسويت وسطها * منيرًا اذا مـاجنه اليل هـاديـا

তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর, তুমি উহার মাঝেও উজ্জ্বল আলে। সৃষ্টি করিয়াছ যাহা অন্ধকারকে আলোকিত করে।
وتو لا لـه مـن يـخر ج الشمس بكرة * فيصبـع مـا مست الأرض ضـاحيًا

তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর, প্রত্যুণে কে সূর্ব্যোদয় ঘটায়? অতঃপর পৃথিবীর যে কোন অংশকে স্পর্শ করে উহাকে আলোকিত করে।
وقـولا لـه مـن يـنبت الحت فـى الثـرى * فيصبـح منـه الــقل يهتـز رابـيـا

তাহাকে একথাও জিজ্ঞাসা কর মাটি হইতে কে চারা উৎপাদন করে অতঃপর উহা দুলিয়া দুলিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে।
و يـخـر ج مـنـه حبـه فـى دؤوسـه * ففـى ذلك انــات لمن كان وعبـا

এবং কেই বা গাছের মাথায় ফসল ফলায়? এই সকল বিযয়ে উপঢদশ৷ গ্রহণকারীর জন্য আল্লাহ্র অস্তিত্রের নিদর্শন রহিয়াছে।
sifil

অনুবাদ : (8৫) তাহারা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি সে আমাদিগকে তৃরায় শাস্তি দিতে উদ্যত হইবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করিবে। (8৬) তিনি বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না আমি তো তোমাদিগের সজ্ছে আছি, আমি ওনি ও আমি দেখি। (89) সুতরাৎ তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসৃল, সুতরাং আমাদিগের সহিত বনী ইসৃরাঈলকে যাইতে দাও। এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিওনা। আমরা

$$
\begin{aligned}
& \text { (ع7) }
\end{aligned}
$$

তো তোমার নিকট আসিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন, এবং শান্তি তাহাদিপের প্রতি যাহারা অনুসরণ করে, সৎপথ। (৪৮) আমাদিগের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে বে, শাষ্তি তাহার জন্য বে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফির্রাইয়া लয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা ইর্রশাদ করেন হযরতত মূসা (অ) ও হার্মন (আ)-কে যথন ফির‘অউন্রে নিকট তাওহীদের বাণী পৌছাইবার উদ্দেশ্যে যাইবার নির্দেশ দেওয়া হইল যখন তাঁহারা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া তাহাদের দুর্মনতার র্ভিয়োগ করিল।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

আমরা ভয় পাইতেছি ফির্ আউন হয়ত আমদের প্রতি অত্যাচর কর্রিবে। তাহার নিকট পৌঁছবার সাথেসাথেই সে শাস্তি দিবে কিংবা আমাদের স্িতত অধিক বাড়াবাড়ি আরুষ করিবে। অথচ, আমরা তাহার শাস্তি ও দৌরাত্বুর ব্যেগ্য নহি।

 করিবে।

মহন আল্লাহ্র বাণী :

তোমরা উীত ইইও না আমি তোমাদের সাথেই আাছি। তাহার ও তোসাদদর উভয়ের কথাই आমি ఆনিতেছি। তাহার স্থানও তোমাদের স্থান ও আমি রেখির্ত্তি। কোন বষ্থুই আমার নিকট গোপন নহে। তোমরা জানিয়া রাথ, সে আমারই করতলে রহহিয়াছে। আমার অনুমতি ব্যতিত না তো সে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, না বাহির করিতে পারে। না সে কথা বলিতে সক্ষম, অর না সে কিছু ধরিবার ক্ষমতা রাথে। তোমাদ্দর সংর্কণণ, তোমাদের সাহাय্য ও সহায়ত করা সবই আমার দায়িত্ধে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিত ... ... ... হযরত আবদ্ন্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আब্লাহ্ ত'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-কে ফिির‘আউনের নিকট यাইবার নির্দ্রেশ দিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার রব! অমি তাহার

 জोবিত। অর্থাৎ চিরজীবি একমাত্র आমিই। হাদীসটির সূত্র বিய্দ ককত্তু বিষয়টি आषার্যजনক।

মহান আল্লাহর বাণী :


তোমরা উভয়ই ফির‘আউনেের নিকট যাও এবং তাহাকে বল, আসরা তোমার পতিপালকের প্রেরিত রাসূল। হयরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত হাদীসে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরতত মূসা (আ) ও হার্রন (আ) বহুক্ষণ পর্যন্ত ফির‘আউনের দরজার সম্মুখে অনুমতির অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। এবং বহু বিলস্বের পর তাহাদিগকে অনুমতি দান করা হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন, হয়রত সূসা (আ) ও হযরত হার্দন (আ) ফির‘আউনের দরজার সম্মুখে অনুমতির অপপপ্ষায় ছিলেন। এবং তাঁহারা এই কথাই বলিতেছিলেন, আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে প্রেরিত রাসূল। ঢাঁহারা সকালে বিকালে তাহার দরজায় আগমন করিয়া প্রহরীদিগকক এই কথাই বলিতে থাকেন। কিন্তু ফির'আউনের ভয়ে কেহই তাহাদের খবর তাহার নিকট পৌছায় নাই। একদিন ফির‘আউনের এক অন্তরঞ্গ বন্ধু যে, তাহার সহিত হাসসঠাটা করিত, তাহাকে বলিল, জাঁহাপনা! আপনার দরজার সম্মুখে এক ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষৎৎ লাভের আশায় অপেক্ষা করিতেছে, সে এক আশ্চার্য কথা বলে। সে বলে, তাঁহার না কি আপনি ব্যতিত কোন উপাস্য আছে। এবং তিনিই না কি তাহাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছে। ফির‘আউন বলিল, আমার দরজার সম্মুখে? লোকটি বলিল, হাঁ। ফির‘আউন বলিল, তাহাকে ভিতরে আসিতে দাও। অততঃপর হযরত মূসা ও হার্রন (আ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হাতে তাঁহার লাঠিও ছিল। হযরত মূসা (অ) মখন ফির‘আউনের সম্মুখে দণ্জায়মান হইলেন, তখন তিনি বলিলেন, আমি রাব্মুল আলাगীনের পক্ষ ইইতে প্রেরিত হইয়াছি। এই সময় ফির‘আউন তাঁহাকে চিনিতে পারিল। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) যখন মিসরে আগমন করিলেন, তখন তিনি তাহার আম্মাও ভাইয়ের মেহমান হইলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন गা। সেই রাত্রে তাঁহারা শালগম পাকাইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সালাম করিলেন। হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-কে বলিলেন, আল্লাহ্ ত|'অলা আমাকে ফির‘আউনের নিকট যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করিবার হুকুম দিয়াছ্নে। এবং এই বিষয়ে আপনাকে আমার সাহায্য কররবারও নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকে যেই নির্দেশ দিয়াছ্ছন, উহা আমি পালন করিব। অতঃপর রাত্রিকালেই তাঁহারা রওয়ানা হইলেন। হযরত মূসা (আ) লাঠি দ্বারা ফির‘আউনের দরজায় আঘাত করিলেন, আওয়াজ ুনিয়া ফির‘অউন রাগান্মিত হইল। এবং বলিল, এত্ড়় ধৃষ্টতা কাহার বে, রাত্রিকালে আমার দরজায় আঘাত করে? প্রহরীরা বলিল, জাঁাপনা। এইখানে দরজার নিকট একজন পাপল অাসিয়াছছ। সে বলে, ইट्ন কাছীর—২৫ (৭ম)

आমি আল্লাহ্র রাসূন। তখন ফির‘আাউন বলিল, ঢাঁহাকে আমর নিকট লইয়া আস। তখন তাঁহারা ফির‘অাউনের সম্মুথ্থ দজায়মান হইল, তখন তাঁহার। যাহ। বनিলেন, এবং


আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ক হইতে মুজিযা ও নিদর্শন লইয়। তোমার নিকট आসিয়াছি। তাহার জন্য নিরাপত্তা। অত্থাৎ হে ফির্রাউন! যদি তুমি হিদাত্যেত অনুসরণ কর তবে তোমর প্রতি নিরাপত্ত।

রাসূলুল্মাহ্ (সা) ক্রম সয্রাট ‘হিরাকল’-এর নিকট ব্যই পত্র fিfiখয়াছিলেন উহার せরুতে ছিল:



পরম করুণাময় ও অতি দয়াবান আল্লাহ্র নামে ৫রু করির্তোি। ইহা আল্লাহ্র রাসূন
 হিদায়াত ্্হণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্ত।। আমি তোমাকে ইসলান্মর প্রতি আহৃান করিতেছি। অতএব তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্ত লাভ র্কররনন। এবং আল্काহ্ তাআলা তোমাকে দ্বিষণ বিনিময় দান করিবেন।



মুসায়লাगা (ভঞ) রাসূনুল্লাহ্র পক্ক হইতে আল্লাহ্র রাসূল মুহামদ (সা)-এর প্রতি। आপনার প্রতি সানাম। অতঃপর আমি আপনাকে নবুওয়াতের ব্যাপার্র শরীক করিয়াছি। অতএব আপনার জন্য শহরীী এলাকা এবং আমার জন্য ঞ্রাম্য এলাক। । কিয্ু কুরাইশরা এমন একটি কাওম যাহারা বড়ই অবিচার করে।

মুসায়লামার পাত্রর জবাবে রাসুলুন্নাহ্ (সা) নিখলেন :
مـن مــمد رسول اللُّه إلى مسيلمــة الكذاب ، سـلام على مـن اتبع الهدى


আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) পক্ষ হইতে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি। হিদায়েত অনুসারীীর প্রতি নিরাপত্তা। অতঃপ্র যমীনের মালিক আল্মাহ্। তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে তিনি যাহাকে ইশ্ছ কর্ত্ত্দ দান করেন। ৩ভ পরিণতি মুত্তাকীণণণর জন্য।

হযরত মূসা (আ) হযরুত হার্রন (আ) ও ফির আাউন অনুর্রপ সম্বোধন করিলেন।


বেই ব্যক্তি হিদায়়তের অনুসরণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্ত। অমাদের নিকট এই অহী जবতীত্ণ হইয়াছে, বেই ব্যক্তি আাল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিবে এবং ঢাহার ইবাদত হইতে ফিরিয়া থাকিবে তাহার জন্য শাস্তি অবধারিত।

यেমন অন্যা ইরশাদ ইইয়াছে :


বেই ব্যক্তি অবাধ্য হইয়াহছ এবং প্রার্থিব জীবনকক প্রাধান্য দান কর্রিয়াছছ, জাহান্নামই ইইতে তাহার বাসস্থান। (সৃরা নাযিিআত ঃ ৩৭-৩৯)

আরো ইরশাদ হইয়াহে :

আমি তোমাদিগকে উত্তেজিত আা্তন হইতে সতর্ক করিয়াছি, উহাত্ কেবল সেই হত্াপ্য প্রবেশ করিবে বে মিথ্যা আরোপ করিয়াচ্থে এবং আল্মাহ়র আনুগত্য হইইত্ত বিমুখ হইয়াছে। (সূরা লাইন ঃ >8-১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াহা :

সে না তো ঈযান আনিয়াছহ, আার না সানাত পড়িয়াছছ, বরং সে fিথ্যা আরোপ করিয়াছ্ ও বিমুখ হইয়াছ্ এবং ইবাদত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া়াছ। (সুরা কিয়ামা ঃ ৩১-৩२)




অনুবাদ : (8৯) ফিরউন বলিল, হে মূসা! কে তোমাদিগের প্রতিপালক? (৫০) মূসা বলিল, আমাদিগের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার যোগ্য আকৃতি দান করিয়াছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করিয়াছেন। (৫১) ফির‘আউন বলিল, তাহা ইইলে অতীত যুগের লোকদিগের অবস্থা কি? (৫২) মূসা বলিল, ইহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ আছে, আমার পতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন সম্পর্কে ইরশাদ করেন শে, সে আল্লাহ্র
 তো আমার সত্তা ব্যতিত অন্য কাহাকেও ইলাহ্ বলিয়া জানি না। আচ্ছ। বল তো দেখি, ইলাহ্ ও রব কে যিনি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন?

## ইরশাদ হইয়াছে :

তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক সেই মহান সত্তা যিনি প্রত্যেক বস্তুরে উহার যথাযথ আকৃতি দান করিয়াছেন। অতঃপর হিদায়েত দান করিয়াছছন।

আলী ইবন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইত্ত এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যিনি প্রত্যেক বস্ভুকে জোড়াজোড়া সৃধ্টি র্কারয়াছছেন। তিনিই আমাদের প্রতিপালক। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইর্তে ইহার তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, আল্নাহ্ তা‘আলা মানুষকে তাহার নির্দিষ্ট আকৃতততত, গাধাকে তাহার নির্দিষ্ট আকৃত্তিতে এবং ছাগলকে তাহার নির্দিষ্ট আর্তিতিত সৃধ্টি করিয়াছেন। লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে ইহার অর্থ বর্ণন৷ কররন, আল্লাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক বত্রুকে উহার বিশেষ আকৃতি দান করিয়াছেন।
 বলেন, প্রত্যেক বস্তুকে উহার উপযুক্ত আকৃতি দান করিয়াছেন। गানুমের ভিন্ন অকৃতি, চতুস্পদ জন্ত্রুর ভিন্ন আকৃতি, কুকুরের ভিন্ন আকৃতি, ছাগলের ভিন্ন অকৃতত। ইহদের কাহারও আকৃতি অন্যের আকৃতির সাদৃশ্য নহে। প্রত্যেককেই উহার উপযুক্ত আকৃতি জীবন-যাপন পদ্ধতি দান করিয়াছ্নে। কাহারও কাজকর্ম রিযিক অন্गার় সাদৃশ্য নহে। মানুষ বিশেষ পদ্ধতিতে বিবাহ-শাদীতে আবদ্ধ হয়, অন্যান্য জীবজত্তুর বেলায় ইহ প্রযোজ্য নহে।

 রিযিক নির্ধারণ করিয়াছ্ন। অতঃপর সমষ্ত বয্তুকে সেই নির্ধারিত বিষয়ের পথ দেখাইয়াছেন। সকলেই সেই মুতাবিক চলিতেছে। নির্ধারিত বিষয়বফ্ফুর ব্যত্ত্রেম করা কাহারও পক্কে সষ্ভব নহে। হযরত মূসা (আ) ও ফির‘আউনকক এই জবাবই দান করিলেন, শে আমার প্রতিপানক সেই মহান সত্তা যিনি সমস্ত মনুয়্ক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের জন্য তককদীর নির্ধারণ করিয়াছেন। এবং বেমন ইচ্ছ র্তিন সৃষ্ধি করিয়াছেন। এই জবাব শ্রবণ করিয়া ফির‘‘আউন বলিन, অর্থ হইল, পূর্বে বেই সকল লোক তোমার আল্লাহ্র ইবাদত করে নাই বরং অন্য উপাস্যের উপাসনা করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের অবহ্থা কি? হয়ত মৃসা (আ) জবাবে বলিলেন, যাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করে নাই তাহাদের আমলসমুহ আল্লাহ্র নিকট লাওহে মাহফূত্যে সংরক্ষিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের আমন মুতাবিক তাহাদের বিনিময় দান করিবেন।

আরও ইরশাদ হইয়াছে: না। অর্থাৎ কোন বజুু তাঁার জ্ঞানের পরিধি হইতে বাহিরে নরে এবং ছোট বড় সকন
 ভুলিয়াও জান না। ভুন ভ্রান্তি হইতে তিনি পবিত্র। অথচ, সৃষ্বম্যু এর্木দিঁ় সকল বস্ভুকে জানে না; অপর দিকে যাহ কিছू জানে উহাও ভুলিয়া যায়।




অনুবাদ : (৫৩) यিনি তোমাদিগের জন্য পৃথ্বিবীকে করিয়াছেন বিছানা। এবং ইহাতে করিয়া দিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হইচে বারিবর্ষণ করেন এবং जামি উহা দ্মারা বিভিন্ন প্রকারের উড্ডিদ উৎপন্ন করি। (৫৪) ঢোমরা আহার কর ও তোমাদিগের গবাদিপশ চরাও; অবশ্য ইহাতে নিদর্শন আছে বিব্বকসশ্পন্নদিথের জন্য। (৫৫) মৃত্তিকা হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। উহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব। এবং উহা হইতে পুর্নবার তোমাদিগকে বাহির করিব। (৫৬) জামি ঢাহাকে আামার সমন্ত নিদর্শন দেখাইয়াছিনাম, কিন্তু সে মিথ্যা जরোপ করিয়াছছ ও অমান্য কর্রিয়াছে।

তাফসীর ঃ ফির‘আআটন হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে যেই প্রশ্ন করিয়াছিল। উপরোক্ত আয়াতের মাষ্যচে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মৃসা (আ)-এর

 যथাযথ্থ আকৃতি দান করিয়া তাহাকে হিদায়েত দান করিয়াছেন। অতঃপর খ্রাসগ্গিক কথা
 यমীনকে বিছানা স্বর্রপ করিয়াছেন। ভেখানে তোমরা অবস্থান কর, দঙায়সান হও এবং ন্দ্র্রা যাও এবং তাঁহার সৃষ্ট ভূ-পৃচ্ঠে তোমরা নানা স্থানে যাতায়াত কর্করয়া থাক।
 যাহার ঊপর তোমরা চলাফিরা করিয়া থাক।

ব্যেন অন্যত্র ইর্রশাদ করিয়াছেন :


আর এই यমীনে যাতায়তেরও পথ সৃৃ্টি করিয়া দিয়াছি যেন তাহার৷ সঠিক পথে চলিতে পারে। (সূরা আষ্বিয়া ঃ৩১)

মহান আল্লাহ্র বাণী :


আকাশ হইতে তিনি বারি বর্ষণ করেন এবং আমি উহার দ্ঘারা নানাপ্রকার ফসল উৎপন্ন করি। এবং মিষ্ঠ, টক নানা স্বাদে ও রূের ফলফফनাদি উৎপন্ন র্করয়াছি।
 জীবজন্তুকেও আহার করাও। অর্থাৎ আমার উৎপাদিত দ্রব্যের কিছু তোমাদ্রর নিজেদের

খদদ্দ্রব্য এবং কিছু তোমাদের জীবজন্క্র আহার্য। নিথুঁত সবুজাবস্থায়ও উহাদের আহার্য এবং ఆস্কাবস্থায়ও আহার্য । |ল্লাহ ত'আলার বাণী ঃ
 ও নিদর্শন রহিয়াছে। যাহার সাহাব্যে এ সকল সঠিক জানের র্অষকারীণণ ইহ প্রমাণ করিতে পারে বে আল্নাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই এবং তিনি ব্যতিত অন্য প্রতিপালকও নাই।

মহান আল্মাহর বাণী :


এই মাটি হইতে আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্ধাৎ তোসাদের আদ্দি পিতা হয়ত আদম (আ)-কে এই মাটির উপরিভাগের মাটি দ্বারাই সৃধ্টি করা ইইয়াছিল। এবং পুন木ায় তোমাদের সকনকে এই यমীনের মধ্যেই ফিরাইয়। দিব। এবং পুনরায় তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসের এই যমীন হইতেই বাহির করিব। ইয়শ|দ হইয়াছে :


যেইদিন আল্নাহ্ তোমাদিগকে আহৃন করিবেন সেইদিন তোমরা। তাহার প্রশ|ংসা করিতে করিতে তাহার জবাব দিবে আর তোমরা ধারণা করিবে তোযর। অতি অল্পকানই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে।

অন্যত ইরশাদ হইয়াছ্ :


এই यমীনেই তোমরা জীবনধারণ করিবে এই যমীন্নই ঢোমরা মৃত্যুবরণ করিবে এবং এই যমীন হইতেই তোমাদিগকে বাহির করা ইইবে। (সূরা आ'রাফ ঃ ২৫)

হাদী> xরীফে বর্ণিত, একদা রাসূনুন্নাহ্ (সা) এক জনাयায় শরীক হইইলেন, তাহাকে দাফন করিবার সময় এক মুঠ্টি মাটি নইয়া কবরে নিক্ষেপ করিলেন। এনং বলিলেন :

 মহান আল্লाহ्त বাণী :

আমি ফির্র 'আউনকে সমস্ত দনীল প্রমাণ দেখাইয়াছি কিন্ু শক্রতত| ও দৌরা|্ম কর্রিয়া সে উহাকে মিথ্যা বলিয়াছছ এবং অন্বীকার করিয়াছে।

বেমন ইরশশ|দ হইয়াছছ :

কিষ্ু অবিচার ও শক্রতত করিয়া তাহারা উহাকে অস্বীকার করিয়াছছ। यদিও তাহাদের অন্তর এইখলিকে সত্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। (সূরা নাম্ল : >8)


অনুবাদ ঃ (৫৭) সে বলিল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছে তোমার যাদু দ্বারা আমাদিগকে আমাদিগের দেশ হইতে বহিষার করিয়া দিবার জন্য? (৫৮) আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরুপ যাদু। সুতরাং আমাদিগের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তীস্থান, যাহার ব্যতিক্রু আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবেনা। (৫৯) মূসা বनিল, তোমাদিগের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেই দিন পূর্বাহ্ছে জনগণকে সমবেত করা হইবে।

ঢাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, যখন ফির‘আউন বড় বড় মু‘জিযা অর্থাৎ লাঠির বিরাট অজগরে পরিণত হওয়া এবং কোন রোগ ছাড়াই হাত উজ্জ্বল হওয়া দেখিতে পাইল, তখন সে হযরত মূসা (আ)-কে বলিল, ইহা তো যাদু। তুমি এই যাদুর সাহায্যে মানুষকে প্রভাবিত করিবে যেন তাহারা তোমার অনুসরণ কর্র। ঐইভাবে তুমি তাহাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু তোমার এই অশ৷ পূর্ণ হইবে না। আমাদের নিকটও তোমার যাদুর মত যাদু আছে । অতএব তুমি তোমার যাদুর কারণে যেন আমাদিগকে ধোঁকা দিতে না পার।
 ওয়াদা কর যখন আমরা সকলে একত্রিত হইব এবং আমাদের যাদু দ্বার। তোমার যাদুর মুকাবিলা করিব। তখन মৃসা (আ) বলিলেন উৎসবের দিনের ওয়াদা থাকিল। এই দিন ছিল তাহাদের অবসর দিন, এই দিনেই

তাহারা চিক্তবিনোদন করিত। অতএব এই দিনেই তাহারা একন্রিত হইয়া আল্ধাহ্র বিশ্শষ কুদূরত ও সু'জিযা প্রত্যक্ष করিবে এবং যাদুর বাতুলত। ও প্রকাশাতারব বুঝিলে পারিবে। অতএব হযরত মূসা (অ) বলিলেন :
 লোক সূর্ব্যের দিবোলোকে যেন একত্রিত হয়। যেন তাহারা সুষ্ঠ্ৰজান্র সর্নকছু দেখিতত পারে।

আম্বিয়ায়ে কিরাঁের সকল কাজ এমনিভাবে স্পষ্ট হইয়া থাক্ক। তাহাদ্রর কোন বিষয় কোন অস্পষ্টত থাকে না। কাহারও নিকট কিছু অশ্পষ্টত না থ্থাক্য়া যায় এই কারণণ হযরত মূসা (আ) রাত্রির কথা উল্লেখ করেন নাই। বরং দিনাল্লাকক পূর্বাহের সगয় নির্ধারিত করিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তাহাদদর উৎসবের দিন ছিল আध্রার দিন। সুদ্দী, কাতাদাহ ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, এই দির্নটি ছিল তাহাদের অনন্দ উপভোগের দিন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, দিনটি ছিন তাহাদের বাজারের দিন। আর এই দিনেই ফির‘আউন ধ্ধংস হইয়াছাছ। ওহব ইবৃন মুনাব্মেহ (র) বলেন, ফির‘অআন হযরত মূসা (আ)-এর निকট মুকারাবলার জন্য কিছूদিনের সময় প্রার্থনা করিল, তখন তিনি বলিলেন, তোমাকে সময় দান্নর নির্দিশ আমাক দেওয়া হয় নাই। তোমার সহিত মুকাবিলার জন্যাই আাি অাদ্দৃ। यদি তুমি মুকাবিলার জন্য বাহির না হও তবে আমি তোমার নিকট প্রবেশ কর্কর। অতঃপর অল্লাহ্র ত'‘আना হযরত মূস। (আ)-এর নিকট ওইী যোেে বলিলেন, দে মূস। (আ)! তুমি তাহাকে সময় দাও এবং তাহাকে বল, সেই যেন সময় নির্দিষ̨ করে। তখন ফির‘অাটন
 স্থান। সুদী (র) বলেন, ইহার অর্থ সমতল ভূমি। অাবদুর রহমন ইব̣ন যায়িদ ইবৃন
 বক্ত্বা শ্রবণ করিতে পারে।


ইব্ন কাষ্ৰীর—২৬ (৭ম)

## ২০২ <br> তাফসীরে ইবন কাছীর



অনুবাদ ঃ (৬০) অতঃপর ফির‘আউন উঠিয়া গেল, এবং পরে তাহার কৌশলসমূহ একত্রিত করিল ও তৎপর আসিন। (৬১) মূসা উহদিগকে বলিল, দুর্ভোগ তোমাদিগের! তোমরা আল্লাহৃর প্রতি মিথ্যাআরোপ করিও না; করিলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্ধংস করিবেন। যে মিথ্যা উদ্জাবন করিয়াছে সেই ব্যর্থ হইয়াছে। (৬২) ইহারা নিজদিগের মধ্যে নিজদের কর্ম সম্বক্ধে বিতর্ক করিল এবং উহারা গোপনে পরামর্শ করিন। (৬৩) উহারা বলিল, এই দুইজন অবশ্যই यাদুকর, তাহারা চাহে তাহাদিগের যাদুর দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্ষার করিতে এবং তোমাদিগের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করিতে। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদিগের যাদু ক্রিয়া সংহত কর অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হইবে সেই সফল হইবে।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন : ফির‘আউন ও হযরভ মূস৷ (আ) যখন মুকাবিলার জন্য সময় ও দিন স্থির করিল। তখন ফির‘আউন দেশশরর fিভিন্ন শহর হইতে যাদুকরদিগকে একত্রিত করিতে শুরু করিল। সেই যুগে বড় বড় নামজাদা যাদুকর ছিল। ইরশাদ ইইয়াছে :

ফির‘আউন তাহার কর্মচারীদিগকে বলিল, তোমরা দোশ্র সকল বিজ্ঞ যাদুকরদিগকে আমার নিকট উপস্থিত কর। (সূরা ইউনুস ঃ ৭৯) সকল যাদুকর একত্রিত হইলে তাহারা উৎসবের দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সকল মানুষও একত্রিত হইল। ফির‘অউন তাহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল এবং তাহার দরবারী ও মন্ত্রিপর্রয৭দও সারিবদ্ধ হইয়া বসিল এবং প্রজারা তাহাদের ডানে বামে দণায়মান হইল। হয়রত মূসা (আ) তাঁহার লাঠিতে ভর দিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার ভাই হযরত হার্নও তাঁহার সাহিত আগমন করিলেন। যাদুকররা সারিবদ্ধ হইয়া ফির‘আউনের সন্মুখে দাঁড়াইল। এই সময় ফির‘আউন তাহাদিগকে উত্তমরূপে তাহাদের যাদু প্রদর্শনের বিনিময়ের লোভ দিতেছিল

এবং তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছিন। যাদুকররা আজ বড় পুরকার্রে অশ্। বুকে বাঁধিয়াছিন। তাহারা ফিরআ আউনকে বলিল ং


यদি আমরা বিজয়ী হই তবে তো নিচয়ই আমরা পুরক্ণত হইব? (गৃরা ※‘আরা ঃ 8د)

ফির‘আউন বলিল, অবশ্যই, তোমরা তো তাহা হইলে আমার অপনজন হইবে। (সূরা "'আরা : 8২)

মহান আল্লাহ़র বাণী :
تَارْ لَهُمْ مَوْسُى وَيْكَكُمْ لَا تَفْتَرْوْا عَكَى اللَّهِ كَبِبًا .

হযরত মৃসা (অা) বলিলেন, তোমরা বড়ই হত্াগ্য। তোমর৷ আল্ঞাহ্র প্রতি মিথ্যা आরোপ করিও না। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের যাদুর মাধ্যানে অবাশ্নে জিনিনস সৃষ্টি
 ধূলি দিয়া তাহাদিগকে যাহা দেখাইতেছ উহা আল্লাহ্র সৃষ্ট নাহে। অতএব তেমরা আन्नाহর প্রতি মিথ্যাআরোপ করিত্তে।


## মহান আল্লাহর বাণী :



আর শে মিথ্যা আরোপ করে সে সফনকাম হইরে পারে ন। | হযরত মূসা (অ)-এর এই বক্তব্য खবণ করিয়া তাহারা বিরোধ করিতে লাগিল। কেহ বালল, ইহা কোন यাদুকরের কথা নহে বরং তিনি একজন নবী এবং এই কথা একজন নবীর মুখখরই কথা। आবার কেহ বলিল, না সে একজন যাদুক্র বটে। এবং আরো অন্যান্য স্ত্য্য করিতে नাগিন। هذ نـن そंशগ্গিতমূলক বিশেষ্যাটি এইখানে الف সহ পড়া হয়। আরার্রে কোন কোন
 আরবী ভাষাবিদের মতে প্রথম কিরাআতেরও অবকাশ রহহহিয়াছে।
 (অ) দুইজনই বড় বিজ্ঞ যাদুকর। তাহাদ্দর উদ্লেশ্য ইইল, আজ তোযাাদাগকক পরাজিত

করিয়া এই দেশের কর্ত্তৃ্ৃ লাভ করা। এই যাদুর জোরে তাহারা এই দেশেরে সাধারণ মানুষকে তাহাদের অনুগত করিবে এবং পরে তাহারা ফির'অাউন ও তাহার সেনাবাহিনীর সহিত যুক্ধে অবতীর্ণ হইবে এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়৷ এই দেশ হইতে তোমাদিগকক বিতাড়িত করিবে।

মহান আল্লাহর বাণী :


আর তোমাদের উত্তম ধর্ম মতকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া তাহাদের যাদুকে তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিবে। যদুকররা যাদুর জোরে মানুষ্ের নিকট সষ্যানিত ছিন। এবং ইহার দ্বারা তাহারা ধন-সস্পদও ঊপার্জনের ব্যবश্থ করিয়াছিন। তাহারা বলিতত লাগিল বে, এই দুইজন তোমাদিগকে ধ্ধংস করিয়া দিবে। এবং এইদেশের কর্তৃত্ম ও ছ্যতা তাহাদের হাতেই চলিয়া াাইবে।
 -রর তাফ্সীর উন্নেখ করা হইয়াছে, যেই দেশে তোমরা সুখখ শাত্তিতে বসবাস করিতে লেই সুখ্রে দেশের কর্ত্ত্ব তাহারাই লাভ করির্ব। ইবৃন আবূ হাতিম
戍 দিকে ফিরাইয়া লইবে। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করেন, ঢাঁহারা দুইজন মান সষ্রম ও সাম্রাজ্য কাড়িয়া নইয়া যাইবে। আবূ সালিহ্ (র) ইহার অর্থ করেন, তাঁহারা তোমাদের ধন-সম্পদ ও মান সম্রম সবকিছুই ছিনাইয়া নইয়া যাইবে এবং তোসরা পণের ভিখারী হইয়া পড়িবে।

কাতাদাহ (র) বলেন, বনী ইসุরাউল ঢथন ফির‘অাউন ও তাহার লোকজনের দাসদাসী ইইয়াছিন তাহাদের ধন-সস্পদও ছিল অধিক জনসংখ্যার দিক ইইতেও তাহারা ছিল বেশী। এতদসত্ত্রেও তাহারা ফির‘আউন গোষ্ঠির দাসদাসী হইয়াছিল। এंখन তাহারা চিন্তা করিল, হयরত মূসা ও তাঁহার ভাই হযরত হার্রন তাহাদিগক্ক ছিনাইয়া নইয়া যাইবে এবং বনী ইসৃরাদ্ন তাহাদ্দর দাসদাসীতে পরিণতত হইবে। আবদুর রহমান ইব্ন यায়িদ (র) বলেন, ঢোমরা ব্যই ধর্মমতে বিশ্বাসী এই দুইজন উহ৷ নস্যাৎ করিয়া खেলিবে। তাহারা বলিল ঃ ஃ হইয়া সারিবব্ধ হইয়া ময়দানে অবতীর্ণ হইবে এবং একই সময় সকালে তাহাদের হাতের বস্তু নিক্ষেপ করিয়া যাদু প্রদর্শন করিবে ভেন তোমরা সকনকে বিশ্শিত করিতত পার এবং তাহাদের উপর বিজয়ী হইতে পার।
 হইবে। যদি সে বিজয়ী হয় তবে সে তে এই দেশের ক্ষমতা লাভ ক্করারে। অার যদি
 আমাদিগকে বড় ধরাণণর পুরকার দান করিয়া সস্মানিত করিরেন।




অनুবাদ : (৬৫) উহারা বनिল হে মূসা! হয় जूমি নিক্ছপ কর অথবা থ্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। (৬৬) মূসা বলিল, বরং তোমরাই নিক্ষপ কর। উহাদিগের यাদু-প্রভাবে অ কশ্মাৎ মূসার মনে হইন উহাদিগের দড়ি ও ন্লাঠিঋলি ছুটাছুটি করিতেছে। (৬৭) মূসা ঢাহার অন্তরে কিছू ভীতি অনুভ্ব করিল। (৬৮) জমি বनिলাম, ভয় কর্রিও না, ঢুমিই প্রবল। (৬৯) তোমার দক্ষিণ হাడে যাহা আছে ঢাহা नিক্ষে কর, ইহা উহারা যাহা করিয়াছে ঢহা গ্রাস করিয়া কেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছে তাহা ঢো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর বেথায়ই আসুক সফল হইবে না। (१०) অতঃপর यাদুকর্রো সিজ্দাবনত হইল ও বলিল, আมরা হার্রন ও মৃসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম।
 যুকাবিলা করিবার উল্লেশ্েে সমবেত হইন, তখন তাহারা হয়রত যৃগ। (অ)-কে র্বলিল,
 আমরাই ब্রথম নিক্ষে করি। । নিক্ষে কর। মানুঢের সম্মুখে তোমাদের যাদুর কৃত্তির্রের প্রকাশ ঘট্রক ঃ


অকম্মাৎ তাহাদের রশিিসমহহ ও লাঠিসমূহ দৌড়াইতেছে বলিয়া তাহার মনে হইল। जতঃপর আয়াতে ইরশশাদ হইয়াছে :

তাহারা বলিল, ফির্আউউনের ইয়যতের কসম আমরাই বিজয়ী হইব। আরো ইরশাদ হইয়াছ্ :


তাহারা মানুশ্যে চস্মুকে যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীত কর্রন এনং যবরদন্ত যাদুর প্রকাশ ঘটাইন। আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছ, অকস্गাৎ উহাদদর লাঠিসযূহৃ রশি ๕লি এমনভবে উপর-নিচू হইয়া নড়াচড়া করিতে নাগিল বে, দশককরা মনে করিতে লাগিল উহা স্বেচ্ছায়ই এমন করিতেছে, যাদুকরদদর সংখ্যা ছিন অগাণত। তহাদের সকলেই লাঠি ও রশির উপর যাদু করিল, ফলে সারা ময়ান সাপপ ও অজগর্র পরিপূর্ণ হইয়া গেল। একটি অপরটির উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিন
نَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهِ خِيْتَة مُوْسُى

ইহাতে হयরত মূসা (আ) ভীত হইলেন, তিনি আশংকক করিরিলন জনগণ তাহাদ্রের याদুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া না পড়ে। এমন সময় আল্লাহ্ ত'অালা ওহীয়াযগ Шাঁशাকে জানাইয়া দিলেনে, ছে মূস!! তুমি তোমার হাতের লাঠি নিক্কে কর। এই লাঠি অজগর इইয়া তাহাদের যাদুর সকন সাপ ও লাfি গ্রাস কর্য়া <েলিবে। ইইল তাহাই, পা, মাথা ও গলা বিশিষ্ট বিরাট অজগরে পরিণত হইয়া উহা যাদুকরদের সকন সাপ ও নাঠি আাস করিয়া ফেনিন এবং যদুকর্রা ও সমবেত অন্যান্য সকল লোকজন প্রকাশ্য দিবাল্লোকেই এই দৃশ্য দেখিতে লাগিন। এইভবে হযরত মূসা (অা)-এর মুজিযা সহ্্গাঢি হইল। হক্ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং যাদুর পতন হইন।

এই কারণে ইরশাদ ইইয়াছ্ :


তাহারা যাহা কিছু করিয়াছছ, উহা যাদুকরের চক্রান্ত মাত্র এবং যাদুকর বেইখানেই যাক না কেন, তাহার চত্রন্ত সফল ইইতে পারে না। ইব্ন आাব হাত্ম (র) বলেন,

আমার পিত৷ ... ... ... মুহান্মদ জুদ্দব ইব্ন আবদूল্মাহ বাজিলী (রা) হইত়ে বর্ণত শে, রাসূলুলাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
إذا أُخذتم يــنى الساحر فـاقتـلوه

যখন তেমর৷ কোন যাদুকরকে ধরিরে তখন তাহাকক হত্যা কর। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন :


যাদুকরের জন্য কোথায় কোন নিরাপত্তা নাই। ইমাম তিরমিযী (ন) হাদী二টিকে মারফূ‘ ও মাওকূফরূ.পে বর্ণনা করিয়াছেন।

যাদুকররা ঘখন হযরত মূসা (আ)-এর মু‘জিযা প্রত্যক কারল, তখन তাহারা
 পাজিত্যের অধিকারী ছিল। অথচ, হযরত মূসা (আ)-এর এই কথথত যাদুর তাহাদ্দর এই যাদুর সহিত কিছুই মিন ছিন না। অতএব হযরত মূসা (অা)-এর এই প্রদর্শিত
 তাহাদ্দর সন্দে<েের কোন অবকাশ थাকিল না। এই থ্রর্শন বযু কেবল जেই মহন সত্তার পক্ষ ইইতে অবর্তারিত, যিনি কেবল এক নির্দেশেই সকন ব্যুক্র অস্টিশ্রশীল করেন। অতএব তাহারা আল্লাহ্র সমুূখে সিজ্দায় অবনত হইল। এবং বলিয়া উচিল, অगর৷ মহান রাব্পুল আলামীনের প্রতি ঈমান অনিয়াছি যিনি মূা ও হাক্রহনর প্রিিপালক। হয়ত ইব্ন আব্মাग (রা) ও উবাইদ ইবৃন উমাইর (র) বলেন, এই गকল লোক দিন্নের
 হইয়াছিন।

মুহাম্যদ ইব্ন কা‘ব (র) বলেন, যাদুকর্দের সংখ্যা ছিন অাশ্ হাজার। কাসিম ইব্ন অব্ বাররাহ (র) বলেন, ঢাহাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। সাদ্দী (র) বালেন, তাহাদর সংখ্যা ছিন ত্রিশ হাজার। সাওরী (র) ও আবূ তামম (র) হইত্ বর্ণনা করুন যাদুকরদ্রের সংখ্যা ছিল উনিশ হাজার। মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক (র) ব,লনन, পনের হাজার। কা‘ব जহহার (রা) বলেন, বার হাজার।

ইবৃন आবূ হাতিম (র) বলেন, आলী ইব্ন হুসাইন (রা)............. হयরতত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যাদুকরের সংখ্যা ছিন সত্তর হাজার। তাহারা সকালে ছিন যাদুকর, কিন্তু সক্ক্যায় তাহারা শাহাদত বরণ করিল। ইব্ন অনূ হাত্য (র) বলেন, আমার পিত............ ইবনুল মুবারক (র) হইতে বর্ণনা করেন, fu্তন বালেন, ইমাম আওযায়ী (র) বढোছেন, যখন যাদুকররা সিজ্দায় অবনত হইন তখন তাহাদের সয়ুখv

বেহেশ্ত পেশ করা হইল। এবং উহার প্রতি তাহারা দৃষ্টিপাত করিল.। সাঈদ ইব্ন সাनাম (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ......... সাঈদ ইব্ন যুবাইর (র) হইতে " فَأُلْقى
 হইল তখन তাহারা বেহেশ্তের মধ্যে স্বীয় মনযিন দেখিতে পাইল। ইকরিমাহ ও কাসিম ইবৃন আবূ আবयাহ (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।


## 

 (VY)


অनুবাদ : (৭১) ফির‘‘আউন বলিল, কি আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পৃর্বেই তোমরা মৃসাতে বিশ্বাস ছাপন করিলে। দেখিতেছি সেতো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষ দিয়াছে। সুত্রাং আমি তো ঢোমাদিগের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই এবং রামি তোমাদিগ্রক খর্জুর বৃক্কের কাণে শুলবিদ্ধ করিব এবং ঢোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে আমাদিগেন মধ্যে কাহার শাত্তি ক্ঠারতর ও অধিক স্থায়ী। (৭२) তাহারা বলিন, আমাদিগের নিকট স্পষ্ট निদর্শন आসিয়াছে তাহার পক্ক হইতে যিনি জামাদিগকে সৃষ্টি কর্রিয়াছেন । ঢাঁহার উপর ঢোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না, সুতরাং তুমি কর, याহা ঢুমি করিতে চাহ। ঢুমি ঢো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃদ্দ করিতে পার। (৭৩) আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, যাহাতে তিনি ক্মা করেন,

আমাদিগের অপরাধ এবং তুমি আমাদিগকে যে যাদু করিতে বাষ্য করিয়াছ তাহা। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

তাফসীর : আল্মাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, ফির‘আউন যখন প্রকাশ্ মু‘জিযা দেখিল এবং মূসা (আ)-এর মুকাবিলায় সে যাহাদের সাহায্য প্র|র্থনা কর্কর়য়ছিল তাহারা সকল লোকের সন্মুখ্ইই ঈমান আনিল এবং সে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল, তখন তাহার ধৃষ্টতা আরো বৃদ্ধি পাইল, তাহার শত্রুতা ও কুফরী আরা বৃদ্ধি পাইল। এবং তাহার ক্ষ্মতার ভয় দেখাইয়া যাদুকরদিগকে ধমক দিয়া বলিল :
أمَنْتُمُم لَـهَ تَبْلَ اَنْ الْنْ لَكُمْ

আমার অনুমতির পূর্বেই তোমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিলে, তাহার কথা মানিয়া লইলে? এবং এমন প্রকাশ্য মিথ্যা কথা বলিল, যাহা যাদুকররা এবং সে নিজজও তাহা বুঝিত যে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সে বলিল :


সে তো তোমাদের বড় যাদুকর যে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াদে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গুরুকে বিজয়ী করিবার উদ্দেশ্যে আমার বিরুদ্ধে ঐক্যনদ্ধ হইয়াছ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছছ :


ইহা তোমাদের একটি চক্রান্ত যাহা তোমরা এই শহরের র্অধিনাসীকে বহিকার করিবার মানসে চালাইয়াছ। অতএব অচিরেই তোমরা ইহার মারণাত কি জানিতে পারিবে। (সূরা ‘অরাফ : ১২৩) অতঃপর বলিল ঃ


অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও বাম পা সমূহ কর্তন করিয়৷ দিব এবং খেজুর ডালে তোমাদিগকে শূলবিদ্ধ করিব।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ফির‘আউন সর্বপ্রথম এই কাজটিই সম্পন্ন করিয়াছিল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান অল্লাহ্র বাণী :

তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে কাহার শাস্তি অধিক কঠোর ও দীর্মস্থায়ী। অর্থাৎ তোমরা তো বলিততছ যে, আমি ও আমার কাওম ভ্রান্ত এবং তোমরা মূসা ও তাঁহার ই<্ল কাছীর——৭ (9ম)
 ও তাহার শাশ্তি দীর্ঘ্शসায়ী অর্থাৎ শাস্তি তোমরাই ভোগ করিবে এনং দীর্ঘকাল তোমরা সেই শাত্তিতে নিঃপতিত থাকিবে। ফির‘আউন যখন তাহাদিগক্ক ধ্যুক দিল এবং তাহাদদর প্রতি অক্রমণ করিল, তখন আল্লাহ্র জন্য তাহারা নিজজজকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইল এবং তহারা বলিয়া উঠিন ঃ


আমাদের নিকট যেই দনীল প্রমাণ ও হিদায়েত সমাগত হইয়া়া় আমরা উহার মুকাবিলায় তোমাকে গ্রহণ করিব না। না তোমাকে প্রাধান্য দান র্কর্রন। আর আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপরও তোমাকে প্রহণ করিব না। fúf আযাদিগকে
 তিনিই আমাদের ইবাদত ও দাসত্ম পাওয়ার বোগ্, তুমি নহে।
 করিতে পার।

ইর্রশাদ হইয়াছছ :


তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনে ফায়সানা করিবার অধিকার রাখ যাহা কণস্থায়ী। চিরস্शায়ী জীবনের ফয়সালা করিবার অধিকার তোমার নাই। কিত্তু আমরা
 জন্যও হইতে পার্র।

মহন आল্লাহ্র বাণী :
اِبَّاَا مَنَّا بِرَبِّنَا لِيْنْفِرَكَنَا خَطُيْنَا

আমরা ঢো আমাদূর প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যেন ততনি আমাদের
 উর্দেশ্যে ভে যাদুর জন্য তুমি আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছ সেই ওনাহ ভ্যন তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

ইবৃন আবূ হত্মি (র) বলেন, আমার পিতিা........ হযরতত ইনৃন আস্মাग (রা) হইতে


এর তাফসীর প্রসংণে বর্ণনা করেন, ফির‘আউন বনী ইস়র়|উদলের চল্লিশজন গোলামক্কে যাদু শিক্巾া করিতে নির্দেশ দিয়াছিন। অতপর যাদুকররা তার্शাদগক্ক এমন

দক্ষতার সহিত যাদু শিক্ষা দিল যে, দুনিয়ার অন্য কেহ তাহাদের র্সহিত মুকাবিলা করিতে সক্ষ্ম ছিল না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই গোলামরা সেই সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত যাহারা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমনন অনিয়াছিল। তাহারা বলিয়া উঠিল :


আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) ও অনুর্রপ বর্ণনা কর্тয়াছেন। মহান আল্লাহ্র বাণী :
, Мল্লাহ্ ত‘আলা তোমরা তুলনায় অধিক উত্তম এবং তুমি অমাদিগকে বেই বিনিময় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, উহা অপেক্ষ। আল্মাহ্র প্রতিশ্রুত বিনিময় অধিক দীর্ঘস্থায়ী। ইব্ন ইসহাক (র) এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছছে। মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব কুরাযী (র) ইহার ব্যাখ্যা করেন। আল্লাহ্র আনুগত্য কর৷ হইলে তোমার তুলনায় তিনি আমাদের পক্ষে উত্তম এবং যদি তাঁহার আনুগত্য না কর৷ হয় তবে তাঁহার শাস্তি দীর্ঘস্থায়ী। ইব্ন ইসহাক (র) হইতেও অনুর্রপ তাফসীর বর্ণিত অছে। বস্তুত ফির‘আউন তাহাদের সম্পর্কে যেই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল তাহ। সে বাস্তবায়িত করিয়াছিল। এইজন্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যাদুকররা সকালে তো যাদুকর ছিল, কিন্তু বিকালে তাহারা ঈমান আনয়ন করিয়া শাহাদত বরণ করিল।


অনুবাদ : (৭৪) যে তাহার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম, যেথায় সে মরিবেও না বঁচিবেও না। (१৫) এবং

যাহারা ঢাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে মু’মিন অবস্থায় সৎকর্ম করিয়া, উহাদিগের জন্য आহে সমুচ্চ মর্যাদা। (৭৬) স্ছায়ী জান্নাত যাহার পাদদেল নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং এই পুরক্কার ঢাহাদিগেরই যাহারা পবিত্র।
 অ|্ঘরক্ষার জন্য বেই উপদদশ দিয়াছিন ইহা উহার শেষাশ। যাদুকররা โির‘অউননকে



তাহার জন্য রহহিয়াছে চিরজাহন্নাম, যাহার মধ্যে না তো সে गৃত্যবর্রণ করিরেব, অর না সে জীবিত থাকিবে। यেगন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছছ :


তাহাদের শেয ফ্যসানাও করা হইবে না। য়াহার ফলেে তাহর। মৃত্যুব্রণ করিতে
 প্রদান করিয়া থাকি। (সূরা ফাতির : ৩৬)

অারো ইরশ্|দ হইয়াছে :

-
 অতঃপর সে না লেথায় মৃত্যুবরণ করিবে আর না জীবিতও থাকিবে। (সূরা আলা ঃ ১২) আরো ইরশাদ হইয়াছে :

जার তাহারা ডাকিয়া বनিবে হে মালিক! তোমার পাননকর্তা শ্যে অगাদ্দর সশ্পক্কে কোন চूড়ান্ত ফফয়সালা করিয়া দেন। তখন মালিক বলিবে, তে।মর। fিরকাল এইখানেই जবস্থান করিরব। (সৃরা যুখরুফ : ৭৭)

ইমাম আহ্মাদ (র)................. হযরত आবূ সাঈদ খুদরী (র) হইতে বর্ণনা
 তো মৃত্যেবরণ কর্রেবে, না তাহারা জীবিতও থাকিবে। কিদ্দু লোক এगনও হইদে যাহারা
 অবশেবে তাহারা মখন পুড়িয়া কয়লা হইয়া যাইবে এবং তাহাদ্দর ভন্য সুপারিকশর

অনুমতি হইবে। তখন ইহাদিগকে দলেদলে আনা হইবে এবং বেরেশাত্রর নহরসমূহে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর বলা হইবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা তাহাদের উপর পানি প্রবাহিত কর। অতঃপর তাহারা ঢলের মাধ্যমে আানিত আবর্জনর মব্ধ্য যেমন লতাপাত। গজাইয়া উঠে তাহারাও অনুরূপ গজাইয়। উঠিচে। এসন সगয় এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, মনে হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেন গ্রামে বাস করিততন। ইমাম মুসলিম (র) ঢাঁহার সহীহ্ গন্থে, ও‘বা ও বিশ্র ইব্ন সুফিয়ান এর সৃত্রে আনৃ সালামাহ্ সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হইতে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... হयরত আবূ সাঈদ (রা) হইতু বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্বা দান কালে যখন

পাঠ করিলেন : তখন তিনি বলিলেন ঃ




যাহারা প্রকৃত জাহান্নামী তাহারা জাহান্নামের মধ্যে সৃত্যুনরণ র্নররনে না এবং জীবিতও थাকিবে না। কিন্তু যাহারা প্রকৃত জাহান্नামী নহে তাহাদাদগగক আখন স্পাশ করিবে অতঃপর সুপারিশকারীগণ তাহাদের জন্য সুপারিশ করিতে এনং ‘হায়াত’ বা ‘হায়ওয়ান’ নামক একটি নহরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইরে। অতঃপর ঢলে আনিত আবর্জনায় যেমন ঘাস গজাইয়া থাকে তাহারাও অনুর্nপ গজাইরে।

गহান আল্মাহ্ বালেন :


অর্থাৎ যেই ব্যা্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি অন্তরে ঈমান পোয় করিয়া সাক্ষাৎ

 যেখান্ন অনেক শান্তিপূর্ণ ঘর এবং উত্ত্য বাসস্থান রহিয়াছে।

ইমাম আহ্মাদ (র)........... হযরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন :

الجنـة مــانـة در جـة مــا بـين كل در جـتـين كــــا بــين الســـــاء والارْ ض والفردوس اُعلاهـا در جـة ومنهـا تخـرج الأنهار الأربــة والـر ش فوتها فـاذا سألتهم اللّه فـاسألوه الفردوس
বেহেশ্তের মধ্যে একশত স্তর রহিয়াছে, প্রত্যেক দুইষ্তরের মাক্ম আসমান ও यমীন্নে মাব্ের দূরত্ণ বিদ্যমন, উহার মধ্যে ফিরদাউস সর্র্বোতম। এই ফিিরদাউস হইতে চারটি নহর নিণ্গত হইয়াছে। উহার উপরে আরশ্ অবস্থিত রহহিয়াড়। তোমরা যখন আল্লাহ্র নিকট বোহশ্ত প্রার্থনা করিবে, তখন ফির্রদাউস নাসক বোহশাত্র প্রার্থনা করিবে। ইমাম তিরমিযীও ইয়াयীদ ইব্ন হাক্রনের সূত্রে হাম্মাম (র) হইত় অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবৃন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ... আবদুল गা|লক (র) হইতে বর্ণিত বে, বেহেশততের মধ্যে একশত স্তর রহিয়াছে এবং প্রত্যেক স্তর একশতত স্তুরে বিভ্ত আর থ্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে আসমান ও যমীনের गান্নার দৃরত্ব বিদ্যমান। উহার মধ্যে ইয়াকৃত পাথ্র ও নানা প্রকার গহনা রহিয়াছে। পত্তেক স্তরর একজন করিয়া অমীর রহহিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শজীফে বর্ণিত, বেহেশত্বাসীপণ তাহাদের উচ্চতর মর্यাদশীল লোকদিগকক ঠিক তেমনি দেখিতে পাইবেন বেমন তোমরা আসगালে নক্ষত্রপুজকক
 বাসস্থান হইবে। তিনি বলিলেন ঃ হাঁ, তবে লেই সত্তার কসম! যাঁহার হাত্ত আমার জীবন যাঁহারা আল্লাহ্র প্রত ঈমান আনিয়াছ্ এবং রাসূনগণকক মানা কার়যাছছ তাহারাও তথায় বাস করিরে। সুনান গ্ৰহ্সসমহহে বর্ণিত, হযরত আবূ বকর সিদীক ও হযরত উমর



মহান আল্লাহ্র বাণী :


উহার তলদেশ হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে এবং উহার ग.ধ্য] जাহারা
 ও শিরক হইতে পবিত্র রাখিয়াছছ, কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদভ করিয়াছছ এবং রাসৃনগণণর আনিত জীবন বিধানের অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিয়াছছ ইহা তাহাদেরই বিনিময়।


অনুবাদ ঃ (१৭) আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে আমার বান্দাদিগকে নইয়া রজনীযোগে বর্হিগত হও এবং উহাদিগের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া এক শুষ পথ নির্মাণ কর। পশাৎ হইতে আসিয়া তোমাকে ধরিয়া ফেলা হইবে, এই আশংকা করিও না। (৭৮) অতঃপর ফির‘আউন ও তাহার সৈন্যবাহিনী সহ তাহাদিগের পচ্চাদ্ধাবন করিল। অতঃপর সমুদ্র উহাদিগকে সশ্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিল। (৭৯) এবং ফির‘আউন তাহার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল এবং সৎপথ দেখায় নাই।

তাফসীর ঃ আল্নাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ ফির আআউন যখন বনী ইসุরাঈলকে হযরত মৃসা (আ)-এর সহিত প্রেরণ করিতে অস্বীকার করিল, তখন আল্মাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-কে রাত্রির অন্ধকারেই বনী ইসরাঈলকে লইয়া রওয়ানা হইবার হহকুম করিলেন। আল্লাহ্ তা‘আলা অপর এক সূরায় ইহার বিস্তারিত বর্ণন।ও করিয়াছছন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসৃরাঈলকে সংগে করিয়া রাত্রিকালে রওয়ানা হইলেনে, এবং সকাল বেলা মিসরে বনী ইস্রাঈলের একজন লোকও পাওয়। গেল না। তখন ফির‘আউন অত্যধিক ক্রোধান্বিত হইল। দেশের সকল শহরের সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিল।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে :

সে বলিল, বনী ইসরাঈল অতি ক্ষ্র্র দলটি আমদিগকে ত্রোর্ধামিত ক্করয়াছে। (সূরা শ‘আরা : ৫৪-৫৫) ফির‘অউন তাহার সৈন্য-সামন্ত একত্রিত র্করয়া সৃর্য়াদয় কালেই হযরত মূসা (অ) ও বনী ইস্রাঈলকে ধরিবার জন্য রওয়ানা হইল।



হयরত মূসা (আ)-এর সংীীরা সন্তস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল, আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম। তখন হযরত মূসা (অ) বলিলেন, কখনও নহে, আমার সহিত আমার প্রতিপালক রহিয়াছ্ছে। তিনি আমার সাহায্য করিরেন। তিনি আসাক্ক সঠিক পথ দেখাইবেন।
 ফির‘আউন তাঁহার পচাতেই ছিন। আল্নাহ্র পক্ষ হইতে এই মূহৃর্ত্ ওইীয়াগে নির্দেশ। হইল :

 (আ) নদীতে তাহার লাঠি দ্ঘারা আघাত করিয়া বনিলেন ঃ আল্লাহ়র নির্দ্রেশ| তুমি সরিয়া পড়। সাথে সাথেই দুই দিকে পাথরের ন্যায় পানি জমাট বাঁষিয়া গোল এবং এদিকেক ওদিকে নদীর পানি বড় বড় পাহাড়़র ন্যায় দকায়মান হইল। आ/্লাহ্ ত|'অना বায়ুকে প্রেরণ করিলেন, উছা ওক মাটির পথথে ন্যায় পাক্ করিয়া দিন।

এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে :

 কেলিবে শে আশংকা করিও না এবং নদী তোমার কাওমকে নির্মজ্জিত কর্ররে সে ভয়ও করিও না।

মহান আল্মাহ্, বাণী :


অতঃপর ফির‘আউন তাহাদের পচাতে চলিতে লাগিল, কিত্টু নদী তাহদিগকে ডুবাইয়া দিল। প্রকাশ থাকে বে, আল্পাহ্ ত'আলা এখানে ম্পষ্ট এই কথা বনেন নাই यে, নদীর পানিতে তাহারা নিমজ্জিত হইল। বরং ইহা বলিয়া:ছে, সেই জিনিস তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিন, যাহা তাহাদিগকে নিমজ্জিত কর্রিন। কার়ণ, কোন্ বसू বে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিন, উशা সকনেরই জানা ছিন। অতএব স্পষ্ট করিয়া

 করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে ঢকিয়া লইল বেই বষ్ু যাহা তার্शাদগককে ঢকিয়া লইল। অর্থাৎ বেই শাস্সি নূত (অা)-এর কাওমকে গ্রাস করিয়াছ্নি উই। সকানেরই জানা ছিল। অারবী কবিতায় ও এইহ্গপ ব্যবহার পাওয়া যায়। বেমন :
انـا ابـو النـجـم وشــرى شـرى

আমি আবূ নজম এবং আমার কবিতাই আমার কবিতা। অর্থাৎ আমার কবিত। যে কত উচ্চস্তরের তাহা সকলেরই জানা আছে।

ফির‘আউন পৃথিবীতে যেমন তাহার কাওমের নেতৃত্ম দান র্কারয়। তাহাদিগকে গ্তুরাহ করিয়াছে এবং নদীর মধ্যে ডুবাইয়া মারিয়াছে। অনুর্দপভারে কিয়ামতের দিনেও তাহাদের নেতৃত্ব দান করিয়া জাহান্নামের অতল গহ্রেরে নিমজ্জিত কর্ারনে। যাহা অত্যধিক জघन्य স্থান।


অনুবাদ : (৮০) হে বনী ইস্রাঈল! আমি তো তোমাদিগকে শত্র্ ইইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি তোমাদিগকে প্রত্র্রুতি দিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদিগের নিকট মান্না ও সাল্ওয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম। (৮-) তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম উহা হইতে ভালভাল বস্তু আহার কর।,এবং এই বিযয়ে সীমালংघন করিও না। করিনে তোমাদিগের উপর আমার গযব অবধারিত এবং यাহার উপর আমার গयব অবধারিত সে তো ধ্ণংস হইয়া যায়। (৮২) এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল, তাহার প্রতি যে তাওবা করে ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথ্থ অবিচলিত থাকে।

তাফসীর : ঊপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ বনী ইস্রাঈল্লর প্রতি শে বিরাট নিয়ামত দান করিয়ছিলেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। শেমন-তাহার.দর শত্রু হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। ফির‘আউনকে তাহার দলনলসহ নদীতত नিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বনী ইস্রাঈল় স্বচক্ষে প্রত্যছ্ক র্করয়া চক্ষু শীতল করিতেছিল।
ই<্ল ক:ছীর——৮ (৭অ)

বেমন ইরশ্রাদ হইয়াছে :
وآَغْرَتْنُّا أَلَ فِرْعْوْنْ وَآنْتُمْ تَنْظُرُوْنْ

আমি ফির‘অাউন ও তাহার বংশকে ডুবাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমরা উহা প্রতাক্ক করিতেছিলে। (সূরা বাকারা ঃ৫০)

ইমাম বুখারী (ৰ)........ হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় आপমন করিলেন, তখন তিনি মদীনার ইয়াহृদীণণাক্ক आய্রার রোयা রাখিতে দেখিলেন। রাসূনুল্নাহ্ (সা) তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর্করেে তাহারা 4. বলিল, এই দিনটট হইন সেই দিন বেই দিনে আাল্লাহ্ ত'আালা হয়রত মৃস। (আ)-কে ফির‘অউনের উপর বিজয়ী কর্য়য়াছ্নেন। তখন তিনি বলিলেন : $\qquad$ نصوموه आমরাই তে হযরত মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। অতএব হে আমার সাগাবীগণ! তোমরাও এই দিনে সাওম রাথ।

ইমম মুসলিম (র) ও তাহার সুহীহ্ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ়ছন।
ফিব'অটনকে ধ্পংস করিবার পর মহান আল্লাহ্ হ্যরত মূসা (আ)-এর নিকট তূর পাহাড়ের ডান দিকের ওয়াদা করিলেন। এই স্থানটি হইন সেই স্থান ন্যোনে আা্লাহ্ হयরত মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন। এবং এই অবসর্রই তাহার। বাছूর পৃজা করিয়াছিন। অল্পপরেই আল্dাহ্ তাআলা ইহার আলোচনা কর্করেন। মান্না ও সান্ఆয়া সশ্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারায় সস্পন্ন হইয়াছ্। স স্পিক্ঠ এই বে, মান্ম, হইল এক প্রকার মিষ্ঠন্ন যাহা জাসমান হইতে অবতীর ইইত। এনং সান্ভয়া, এক প্রকার পাथী যাহ। তাহাদ্রে নিকট আসিয়া পড়িত এবং প্রঢ্যোজল মুতাবিক ধরিয়া খাইত। ইহা ছিল তাহাদের প্রত আল্লাহ্র ইহ্যান ও একান্ত অনুণহ।

মহান আল্gाহ্, রাণী :


आমি ভেই পবিত্র রিযিক তোমাদিগকে দান করিয়াছি উহা ছইভে তোযরা আহার
 ও সাল্ওয়া লইও না। নচেৎ তোমাদের উপর আমার গयব ও ক্রোধ অনতীর্ণ হইরে। কিত্ু যাহারা আল্ধাহ্র এই নির্দেশ অমান্য করিন।
 হইবে সে অবশ্যই ধ্রংস হইবে।



মানী‘ (র) বনেে, জাহান্নামের মধ্যে একটি উঁদ্মুান আছছ। উহার উপর ইইতে কাষির ব্যক্কিকে নিচে নিক্ষেপ করা হইবে। জাহান্নামের তনদেশ পর্যত্ত পপীৗছছতত উহার চল্লিশ বৎসর প্রয়োজন হইবে।

দ্বারা অাল্ধাহ্ ত'অলা ইহাই উন্নেখ করিয়াছে। রেওয়ায়েতটি ইবৃন অাূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী :

ব্যই ব্যক্তি তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে অান্য তাহার প্রাি বড়ই ক্ষমাশীল। অর্থাৎ বেই ব্যক্তিই তাওবা করে আল্মাহ্ ত'আলা তাহাক্ক স্ক্য। করিয়া দেন। এगন কি বনী ইসุরাঈলের যাহারা বাছুর পৃজা করিয়াছিন তাহাহাদগক্কও তিনি ক্মমা


 বর্ণিত অতঃপর সে অন্তরে কোন সন্দেহ পোষণ করে নাই। সাঈদ ইবৃন জুবাইর (র) ইহার অর্থ করিয়াছ্নন, সুন্নাত ও সাহাবাঁ্যে কিরান্মে নীতির উপর আটল" রহিয়াছছ। মুজাহিদ, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেক হইতে এই ব্যাখ্যা করিয়াছ়েন। কাতাদাহ (র) ज করিয়াছছ। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইন, সেই ইश fিশ্বাস করিয়াড়ে বে আল্লাহূর নিকট ইহার বিনিময় ও সাওয়াব রহিয়াছে। প্রকাশ থাক্ ও. শ, শ্দটি খবরের উপর খবরের তারতীরের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। यেমন :

## 



## 


২২০ তাফসীরে ইবন কাছীর



অনুবাদ ঃ (br৩) 下ে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে ফেলিয়া তোমাকে ত্রা করিতে বাধ্য করিল কিসে? (৮8) সে বলিল, এই তো উহারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসিলাম, ঢুমি সন্তুষ্ট হইবে এই জন্য। (b৫) তিনি বनিলেন, আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় কেলিয়াছি তোমার চলিয়া আসার পর এবং সামেরী উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছছ। (৮৬) অতঃপর মূসা তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুন্ধ হইয়া। সে বলিল, হে আমার সস্প্রদায়! তোমাদিগের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তবে কি প্রতিশ্রুতি কাল তোমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছে, না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদিগের প্রতি আপতিত হউক তোমাদিগের প্রতিপালকের গযব। যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ করিলে? (৮-৭) উহারা বলিল, আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঞীকার স্বেচ্ছায় ভঞ্গ করি নাই; তবে আমাদিগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিন লোকের অনংকারের বোঝা এবং আমর৷ উহা অগ্গিকুণ্ে

निক্ষেপ করিলাম। সামেরীও নিক্কে করে (b-b) অতঃপর আকম্মাৎ সে উহাদিগের জন্য গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব যাহা হাম্বা রব করিত; উহারা বলিন, ইহা তোমাদিগের ইলাহ ও মূসার ইলাহ, কিষ্ু্ মূসা ভুলিয়া গিয়াছে। (৮৯) তবে কি উহারা ভাবিয়া দেখে না বে, উহা তাহাদিগের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদিগের কোন কতি অথবা উপকার করিবার ক্মসাও রাথে না।
 নইয়া রওয়ানা হইলেন।

ইরশাদ হইয়াঢছ :


অতঃপর তাহারা এমন এক সস্প্রদয়ের নিকট আপমন করিলল যাহার৷ মৃর্仑িসমূহের নিকট অবস্হান করিত এবং উহার পৃজা করিত। বণি ইসุরাঈল তথল র্বানল, হে মৃসা (आ) आगাদের জন্য তদ্রুপ উপাস্য স্থির করিয়া দিন বেমন এইगকল লোকদদর উপাস্য আছে। তিনি বলিলেনন, তোমরা তো দেথিড়েছি বড়ই মৃর্খলোক। এই সকল লোক তে।
 ১৩२)

অতঃপর আ|্লাহ্ তা‘অালা ত্রিশ রাত্রিদিননের ওয়াদl করিরিললন। অতঃপর অররো
 জन্য নির্দেশ করিলেন। এই সম্পর্কে পৃর্बেই আলোচনা সশ্পন্ন হইয়াড়। অতঃপর হযরত মূসা (আ) বিলম্ না কর্যিয়া তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হইলেন। এবং হযরুত হাক্রন (অ)-কে স্বীয় প্রতিনিধি করিয়া গেলেন।

ইরশাদ ইইয়াছছ :

আল্লাহ্ ত'অালা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মৃস।! কোন বস্ডু তোমাক্ক তোমার কাওম হইতে গাফিল করিয়া এখানে দ্রুত ক্কারয়া অাসততত বাধ্য করিয়াছে। তিনি বনিলেন, তাহারা আমার পশ্াত তূর পাহাড়়র নিকটবর্তীই অাছ।



মহান আল্লাহ্র বাণী :

আল্লাহ্ ইরশাদ করিলেন, আমি তোমার কাওমকে পরীক্ষায় নিলক্ষ巾 করিয়াছি এবং সামেরী তাহাদিগকে বিল্রান্ত করিয়াছে। হযরত মূসা (অ)-এর ঢূর পাহাড়ে গমন করিবার পর বনী ইস্রাঔল বে বাছুর পৃঁজা ऊরু কর্রিয়াছিন এবং সানगরী ইহার জন্য তাহাদিগকে অমরাহ করিয়াছিল। আল্লাহ্ ত‘অালা অন্য আায়াতের ম।ধ্যান লেই সংবাদ দান করিয়াছেন। ইসরাঋলী কিতাবসমূহ্থে বর্ণিত সামেরীর নামও হার্রন ছিন। আল্লাহ্ এই সময়ে হযরত মূসা (আ)-কে কতকঔুলি ফলকে তাওরাত গ্রন্থ লিপিিদ্ধ কর্রিয়া দেন।

ইর্শাদ হইয়াছে:


आমি মূসা (আ)-এর জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদhশ এবং প্রত্যেক বষ্ভুর বিস্তার্রিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। অতএব উহা তুমি মজবুত করিয়| ধারণ কর এবং তোমার কাওমকেও উহা উত্তমরূপপ ধারণ কর্রিবার নির্দেশ দান কর। অামি অচীরেই ফাসিক ও আাসার নির্দেশ অমান্যকারীদদর পরিণতি তোমাদিগকে দেখাইব। (সূরা অরাফ : 38 ©)

মহান আল্লাহ্র বাণী :

আল্নাহ্ এই সংবাদ প্রদানের পর মূ-া (আ) অত্তধিক কেোধাবিত হইয়া অনুত|প করিতে করিতে তাঁহার কাওমের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। হযরতত মৃস। (আ) আল্মাহ্র পক্ক হইতে পবিত্র তাওরাত গ্রহণ করিবার জন্য তূর পাহাড়ের গমন করিয়াছিলেন। এই তাওরাত্ তাহাদদর শরীয়াতের হকুম-আহ্কাম রহিয়াছে। উহা যুতাবিক আমল করাই তাহাদের মানসষ্র্রম নিহিত। অথচ তাহারা শিরকের মধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা বাতিল এবং ইহার মধ্যে লিপ্ত হওয়া তাহাদের বুদ্ধির স্বল্পতার পরিচয়ই বহন করে।
 ঘাবড়াইয়া যাওয়া । কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, চিত্তিত হওয়।। অর্থাৎ হযরতত মূসা (আ) णাঁহার কাওমের কৃতকর্মের জন্য বড়ই চিত্তিত হইয়া পড়িলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

মূসা বলিল, হে আমার কাওম! তোমাদের পতিপালক কি তোমাদ্রর সহিত উত্তম ওয়াদা করেন নাই? অর্থাৎ ইহল্লেকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার কল্যাণণর ও উত্তম পরিণणতির ওয়াদা করেন নাই? তোমাদের শত্রুর ঊপর তিনি ভে, তোমাদিগকে সাহায্য কর্রিয়া তোমাদিগকে বিজয়ী করিয়াছেন তাহা তো তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ করিয়াছ। এবং আরো অনেক নিয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়াছেন।
 উহার জন্য অপেক্ষকাল কি দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে? যাহার কারণে তোমর৷ নিরাশ হইয়াছ এবং সেই সকল নিয়ামতের প্রাপ্তিকান্ণ কি অনেক দীর্ঘ ইইয়াছে যাহার কার্ণণ তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? বস্তুত ইহার কোনটার সময়ই দীর্ঘ হয় নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

বরং আমার বিরোধিতা করিয়া তোমাদের প্রতিপানকের পক্ষ হইতু তোমাদের প্রতি
 ব্যবহৃত হইয়াছছ। হযরতত মূসা (অা)-এর এই কথার জবাবে বনী ইস্রাঈল বলিল, Lَ
 অতঃপর তাহারা গ্রহণম্যাগ্যতা বিবর্জিত ওयর পেশ করিতে ওরু করিল। তাহারা বলিল, আমার যখন মিসর হইতে বাহির হইয়াছ্নাম, তখন কিবৃতীদের যেই সক্লন স্বর্ণালংকার আমাদের নিকট ছিন, উহা আমরা একটি গর্তে নিক্ষেপ করিয়াছিনাম। এবং পৃর্ব্রই বর্ণিত হইয়াছে, বে হযরত হাল্রন (অ) নিজেই আগতনের একটি গাত্ত উহা নিক্ষেপ করিবার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছিলেন।

সুদ্দী (র) আবূ মালিকের সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (র৷) হইত় বর্ণনা করেন, एযরত হার্রন (অা)-এর উড্দেশ্য ছিন, সকল অলংকার গর্তে এক্্র্রিত করিয়া একটি পাথরে পরিণত করা। হযরত মূসা (অ) ফিরিয়া আসিবার পর যাহ সगীচীন মনে
 সে উহা অল্লাহৃর প্রেরিত দৃতের আলামত হইতে নইয়াছিন। হযরত হার্মন (অা)-এর নিকট जাহার উদ্দেশ্য সফল্ন হইবার জন্য প্রার্থা করিবার দরখাঁ করিরে, তিনি দু"আ করিলেন। তাহার পর দু'আ কবুল হইন। অথচ, পৃর্বে তিনি সাদেরীীর উদ্দেশ্য ও কাম্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সামেরী একটি বাছূর হইবার জন্য আল্লাহৃর নিকট দু‘অ করিল, বাছ্রু হইন। এবং উহার মুথ হইতে শদ্দও বাহির হইতে লাগণিল। এবং এইভাবে তাহারা পরীক্ষায় নিকিষ্ণ হইল।

## ইরশাদ হইল :

সামিরী ও বনী ইস্রাঈলের ন্যায় তাহার হাতের বস্তু নিক্ষেপ করিল এবং তাহাদের জন্য শরীর বিশিষ্ট বাছুর বাহির করিল। এবং উহা শদ্দও করিতে লাগিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইরে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত হার্রন (আ) সামিরীর নিকট দিয়া অত্র্রিম্ম র্করললেন। তখন সে বাছুরটিকে ঠিক ঠাক করিতেছিন। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুদ্ন কি করিত্ছছ? সে বলিল, আমি কাজ করিতেছি যাহা অপকারী তো বটেই উপকারী गাহ । তখন হযরত হারুন (আ) বলিলেন, হে আল্লাহ্! সে তাহার যেই মন বাসনা পূর্ণ হইবার্ জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছে, আপনি উহা তাহাকে দান করুন। এই র্বলয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তখন সামিরী বলিলল, হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট প্রার্থন। করিততছি, বাছুরটি হইতে যেন শব্দ বাহির হয়। অতঃপর উহা হইতে শব্দ বাহির হইতে লাগিল। যখনই বাছুর শব্দ করিত তাহারা উহার সম্মুখে সিজ্দায় অবনত হইত। আবার যখন শব্দ করিত সিজ্দা হইতে মাথা উঠাইত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) অপর এক সূত্রে হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, সামিরী বলিল, আমি উপকারী কাজ করতেছি, ইহা অপকার করিবে না। সুদ্দী (র) বালেন, বাছুরটি শব্দ করিত এবং চলচল করিত। তখন তাহাদের মাধ্য যাহারা গুমরাহ হইল

 অन্য কোথাও চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পূর্বে ফিত্নার হাদীসে এইরূপ র্রার্ণত হইয়াছছ। মুজাহিদ ও এইরূপ বলেন। সিমাক (র) ইকরিমাহ (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ সামিরী বলিল, হযরত মূসা এই কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এই বাছুরই তের্রাদের ইলাহ্।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতত বর্ণনা করেন, তাহারা এই কথা বলিল, এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মৃস। (আ)-এরও ইলাহ্। অতঃপর তাহারা উহার নিকট অবস্থান করিল এবং উহাক্ক এতই ভালবাসিরত লাগিল যে, উহা অপপক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কোনই বস্তু ছিননা। আল্cাহ্ ত‘‘আলা
 তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া ও তাহাদের জ্ঞানহীনতার কথা উল্লেখ কর্নিয়া ইর়শাদ কর্রেন ঃ

তোমরা কি দেখিতেছ না শে, বাছूর তাহাদের কোন কথার জবান দিত্ত পার্র না এবং দুনিয়া ও আখিরাতের তাহাদের কোন ক্ষতি কর্রিবার ক্ষসত। রা:খন৷ এবং কোন ঊপকারও করিতি পার্রেন।

হযরত ইবৃন আব্বাস (র) বলেন, আল্নাহ্র কসম! বাছুরটির নিজস্ব কোন শা্দ ছিল না বরং উহার ঔ্যাদ্দারে হাওয়া প্রবেশ কন্রিয়া মুখ হইতে বাহির হইবার সময় শ্দ ৫না যাইত। হযরত হাসান বাসরী (র) হইতে পৃর্ব্রে বর্ণিত ইইয়াছছ, বাছ్হররর নাম ছিল বাহমূত (بهـوت)।

বনী ইস্রাঈলের মূর্খরা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ভেই ওয়র পেশ| করিয়াছিন
 উহা গর্তে নিক্ষেপ করিল বটে, কিন্তু উহার দ্বারা বাছুর প্রস্তুত কর্রিয়| উशাক্ পুঁজ৷ করিয়া শির্ক করিতে তরু করিল। ছোট ఆনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিল বাট্ fকন্মু বড় ওনাহ করিতে দ্বিষারোধ করিল না। এক বিeদ্ধ হাদীসে হযরত আবদুল্মাহ ইব্ন উगר (রা) হইতত বর্ণিত, একবার এক ইরাকী ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যাদ মশার রক্ত কাপড়ে লাগে তবে উহাসহ নামাय জায়িয আছে কি? তখন হযরত ইবৃন উমর (রা) বলিলেন, "তোমরা এই ইরাকী ব্যক্তিকে দেখতো রাসূনूন্মাহ্ (সা)-এর দৌহিত হযরত হসাইন (রা)-কে হত্যা কর্রিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। কিষ্ঘু সশার র্তক্তের সাসয়ালা জ্জ্ঞ্মা করিত্তে।"


অনুবাদ ঃ (৯০) হার্রন ইহাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছিল, হে আমার সশ্প্রদায়! ইহা দ্রারা তো কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেন্ন হইয়াছে। তোমাদিতের প্রতিপালক দয়াময়; সুতরাং তোমর্রা আমার অনুসর্ণ কর এবং আমার আদেশ৷ মানিয়া চল। (৯১) উহারা বলিয়াছিন, আমাদিগের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্यন্ত আমরা উহার পৃজা হইতে কিদ্তেই বির্রত হইব না।
ইব্ল কাঠীর—२» (१ম)

ঢাফ্সীর ঃ আল্মাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, হযরত হারূন (অ) বনী ইস্রাদ্লকে বাছুর পৃজা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এবং তিনি তাহাদিগকে ইহাও বলিয়াছিলেন, ইহ তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষার বস্থু। তোমাদের প্রতিপালক বড়ই মেহেরেবনন, তিনি তোমাদিগকে সৃৃ্টি করিয়াছেন এবং ইহাকে পরিমিত করিয়াছছ্ন। তিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি যাহা ইচ্ঘ করেন উহা করিয়াই কেলেন।
 নিষেধ করি উহা হইতে বিরত থাক।

মহান আল্লাহর বাণী :

বনী ইসূরাঋলের বাছুর পৃজারীরা বলিল, আমরা ঢো উহার নিকটই অবস্থন করিব यাবত না হযরত মৃসা প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ আমরা বাছুর পৃজা প্রিতাণ করিব না। এই প্রসক্গে হযরত মূসা (আ)-এর মতামত শ্রবণ করিব। তাহারা হয়ত হাল্রন (আ)-এর বিরোধিতা করিল, তাহার সহিত লড়াই করিল এবং তাহাকে হত্যা কর্করবার উপক্রম হইन।

অনুবাদ ঃ (৯২) মূসা বলিল, হে হারূন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথষ্রষ্ট হইয়াছে ঢখন কি সে ঢোমাকে নিবৃত্ত কর্রিল- (৯৩) আমার অনুসর্ণ করা হইতে? তবে কি पूমি আমার অদদশ অমন্য করিতে? (৯৪) হাারুন বनिन, হে আমার সহোদর! আমার ওख্x ও কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিও না, आামি আশংকা করিয়াছিনাম বে ঢুমি বলিবে, ঢুমি বনী ইস্রাঈলদিগগে মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে য়্নবান হও নাই।

তাফসীী ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ কর্রে ঃ হযরত মূসা (অ) যথন তাহার কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন, বিরাট দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন রাগে গোস্বায়

ফাটিয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতে তাওরাত গ্রন্থের যেই ফলকসমূহ ছিল উহাও ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার ভাইয়ের মাথা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। সূরা আ‘রাফে পূর্বেই এই প্রসজ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। মাধ্যমে শ্রবণ করা প্রত্যক্ষ করার সমতূল্য নহে। এ্ই হাদীসটিও বর্ণনা করিয়াছি। হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-কে তিরস্কার করিতে আরশু করিলেন। রিরিন বলিলেন :

যখন তুমি তাহাদিগকে গুমরাহ হইতে দেখিলে তখন কোন বস্সু তোমাকে আমর অনুসরণে বাধা দিয়াছিল? ঘটনা ঘটিবার সাথেসাথেই তো আমাকে সংরাদ প্রদান করা
 পূর্বেই বলিয়াছি:


তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, ঢাহাদের সংশোধন করিণে এবং ফ।সাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না। (সৃরা আ’রাফ ঃ ১৪২)
 অধিক অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় আম্মার পুত্র বলিয়া হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন করিয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহারা পরস্পর আপন ভাইই ছিলেন।

মহান আল্মাহ্র বাণী ঃ


হে আমার আন্মার পুত্র! তুমি আমার দাড়ি ও মাথা ধরিও না। হযরত হারূন (আ) যে হযরত মূসা (আ)-কে কোন ওযরে ঐই বিপদের সংবাদ দান কর্রন নই উহা বর্ণনা করিয়া বলেন, যদি আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া তোমার নিকট ছুটিয়া যাইতম তবে আমার আশংকা ছিন যে তুমি এই কথা বলিবে, তাহাদিগকে ছাড়িয়| আাসলে কেন এবং তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলাই বা সৃষ্টি করিলে কেন? এবং এই কথাও র্বলরত, لَمْ تَرَّبْب
 উ'হা সঠিকভাবে পালন কর নাই। এবং আমার কথার গুরুত্ব দান করনাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত হার্রন (আ) একদিকে যেমন হযরত মূসা (আ)-কে ভয় করিতেন, অপরদিকে ঢাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণও করিতেন সমভানে ।

#   





অনুবাদ ः (৯৫) মূসা বলিল, হে সামিরী! ঢোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলিল, आাম দেথিয়াছিলাম যাহা উহারা দেণ্েে নাই। অতঃপর আমি সেই দূত্তের পদচিহৃ হইচে এক মুষ্টি নইয়াছিলাম এবং আমি উহা নিক্ষেপ কর্রিয়াছিলাম। এবং আমার মন আমার জন্য শোডন করিয়াছিল এই ক্রপ করা। (৯৭) মূসা বলিল, দূর হও তোমার জীবmশায় তোমার জন্য ইহাই রহিিন বে, ঢুমি বলিবে ‘আমি অশ্ছৃশা’ এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্টকাল। ঢোমার বেলায় यাহার ব্যত্ত্রিম হইবে না, এবং ঢুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি নক্ষ্য কর যাহার পূজায় ঢূমি রত ছিলে; আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই, অতঃপর উহাকে বিষ্ষিঙ কর্রিয়া সাগর্র নিক্ষেপ করিবই। (৯৮) ঢোমাদিগের ইলাহ তো কেবল আাল্লাইই যিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই, ঢাহার জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাঙ্ড।

তাফসীী ঃ হযরত মূসা (আ) সামিরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাা冋যীী তুসি বেই অপকর্ম করিয়াছ উহার মধ্যে তোমাকে কোন বস্থু উদ্দু করিয়াছছ? যুহাশমদ ইবৃন ইসহাক (র) বনেন, হাকীম ইব্ন জুবাইর (র) ... ... ... ইবৃন আব্বাস (রা) হইাত বর্ণনা করেন, সামিরী বাজেরমা-এর অধিবাসী ছিল। তাহারা গাওী পৃজা করিত। সাগাগীীর অন্তরে গাটী পূজার প্রতি আকর্যণ ছিল। কিন্মু প্রকাশ্যে সে ইসলাম গ্রহণ কর্ত্য়াছছিন। তাহার নাম ছিল মূসা ইব্ন জাফর। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অপর এক রেওয়াচ্য়াত বর্ণিত, সামিরী কেরমান্নর অধিবাসী ছিন। কাতাদাহ (ন) বলেন, ‘সামিরা’-এর র্জধবাস্ীী ছিন।


 (আ)-এর ঘোড়ার পদচিছ্ হইতে একমুট্টি মাটি তুলিয়া লাইনাম। অধিকাশশ| মুফাসৃসির এই ব্যাথ্যা পেশ করিয়াছেন।
 জিব্রীল (আ) অবতীর্ণ হইয়া হयরত মূসা (आ)-কে লইয়া যখন জাসমানের দিকক আরোহণ করিলেন তখন সামিরী তাহার ঘোড়ার পদচিহুন দেখিতি পাইন, অন্য কেহ
 আল্লাহ ত‘আলা তখন ফলকসমুহে তাওরাত निখিলেন। হযরত মৃসা (অ)ও লিখিবার সেই শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি যখন ঢাঁার ক।ওসের পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ট इওয়ার সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি নিচে অবতরণ করিললন এবং বাছুরর্টিকে ধরিয়া জ্বালাইয়া দিলেন। হাদীসটি গাগীব।

गুজाशि (র) (র) एযরত জিবৃরীল (অ) ঘোড়ার ক্ষুরের নিচ হইতে সামিরী এক মুধি गাটি তूলিয়া নইয়াছিন। মুজাহিদ (র) আরো বলেন, সামিরী তাহার হাতের সাটি বনী ইস্রাঈলের একত্রিত গহনাসমূহের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। অবশেষ্বে একটি সুন্দর বাহুররে ক্রপ ধারণ করিল। এবং ভেহেহু উহার ভিতর শূণ্য ছিন। উহার মধ্যে বায়ু প্রনেশ করিরিত্ এবং উছা হইত্ত বাহির হইবার সময়ে শব্দ হইত।
 इইতে বর্ণনা করেন যে, সামিরী যখ্ হযরত জিবৃর্রী (অা)-কে দেখিন, তখন गন্ন মনে ধারণা করিল, যাদ তাঁহার ঘোড়ার পদচিহ হইতে এক যুষ্টি মািি চ্ৰনিয়া কোন বস্থুর


 স্থানে চলিয়। গেলেন। তখন বনী ইস্রাউল ফির‘আউনের কাওग হইা় শেই সকন

 জ্বালাইয়া দাও। তাহারা সকন গহনা একত্রিত করিয়া জ্বালাইয়া fিল। সকল গহনা গলিয়া গেন। সামিরী যখন উহা দেখিন তখন তাহার অন্তরে এই কথা আাসল বে, यদি
 হইবার জন্য হকুম করি, তবে উহা হইয়া যাইবে। অতঃপর উহাই কার়ল। ফলে একটি বাছুর হইয়া গেন। অতঃপর সে বলিল,

তোমাদের এবং মৃসা (আ)-এর ইনাহ্। হযরত মূসা (অা)-এর জিজ্ঞাসার পর সামিরী বनिब, বেমন जन्যान्य नোকজন निক্ষে করিয়াছিন। অন্তর এই ভারেই আगার নিকট সুন্দর করিয়া দেখখাইয়াছে। তখন হ্যরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন :

যাও পর্থিব জীবন্ন তোমার শাস্তি ইহাই বে, তুমি বলিয়া বেড়াইরে আমাকে বেন

 বে, তুমিও কোন লোককে স্পপ্শ করিতে পারিরে না এবং তোমাকেও কেই স্পশ্ল করিতে
 প্রতিশ্রুত দিন রহিয়াছে, বে দিনের শাঙ্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার কোনই উপায় নাই। शाসान, काणाদাহ् ও जायূ नाशीक
 পারিবেন ন।।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

তোমার সেই উপাল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর যাহার তুমি পৃজা ক্র্রাত।

 করিয়া দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, স্বর্ণের বাছूন রক্ত মাংসের ব|ছूగ় পরিনর্তিত হইয়াছিল। অতঃপর উহাকে আাঔন দ্বারা জূালাইয়া উহার ছাই নদীভে নিক্কেপ ক়া। হইল। ইবৃন আবূ হত্মি (র) ... ... ... হयরত আनী (রা) হইঢে নর্ণনা করেন বে,
 ইসরাঈলের গহনাসমূহ একত্রিত করিল। অতঃপর উহাকে বাছরের কূপ দান কর্রল।
 দিলেন। সেই সময় বেই বাছুর উপাসকরা উহার পানি পান করিল, তাহাদরর মুথমভ্ল স্বর্ণর ন্যায় হনূদ বর্ণ্র হইয়া গেল। অতঃপ্র তাহারা হযরত गূস। (আ)-কে জিঞ্sাসা করিল, এই অপরাধ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? র্তিন বালালনन, পরশ্পর একজন একজনকে হত্যা করিবে। সুদ্টী (র) অনুজুপ বর্ণনা করিয়াড়ছন। সূরা বাকারার

তাফসীর এই প্রসংগে এবং অত্র সূরার তাফসীরে পূর্বে ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মাহন আল্মাহর বাণী ঃ

হযরত মূসা (আ) বলেন, এই বাছুর তোমাদের ইলাহ্ নহে তোমাদের ইলাহ্ হইলেন সেই মহান আল্লাহ্ য্রিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। কেবन তিনি ইবাদত ও

 সকল বস্তুকে তিনি গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। এক বিন্দু পরিযাণ বস্তুও তাঁহার নিকট অদৃশ্য নহে। গাছ হইতে যে কোন পাতা ঝরিয়া পডূক তিনি উহা জানেন। गাটির মধ্যে ঘোর অন্ধকারেও যেই বীজ রহিয়াছে তাহাও তিনি জানেন এবং সকল অর্দ্র-৩ষ্ক বস্তু তাঁহার নিকট লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে :


यমীনে চলমান সকল প্রাণীর রিযিক আল্লাহ্র দায়ীত্বে রহিয়াছছ, শিনিই সকলকে রিযিক প্রদান করেন। সকলের বাসস্থান ও কবরস্থান তিনি জানেন এবং সুশ্পষ্ট কিতাবে সবকুছুই আছে। (সূরা হূদ : ৬) এই প্রসংগে আরো অনেক আয়াত রাহহ়াছছ।


অনুবাদ ঃ (৯৯) পূর্বে यাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হইতে তোমাকে দান করিয়াছি উপদেশ। (১০০) ইহা এই যে, বে বিমুখ হইবে, সে কিয়ামতের দিনে মহাভার বহন করিবে।
(১০১) উহাতে উহারা স্থায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ইহাদিগের জন্য হইবে কত মন্দ!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ হে মুহান্মদ (সা)! যেমন অমি মূসা (আ)-এর ঘটনা এবং ফির'আউনের সহিত তাঁার সংঘটিত কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছি, অনুরপভাবে পূর্ববর্তী আরো অনেক ঘটনা আপনার নিকট যথাযথভাবে তুলিয়া ধরিয়াছি। আপনার নিকট আমি পবিত্র কুরআনও অবতীর্ণ করিয়াছছ। অগ-পশচাৎ কোন দিক হইতে উহার নিকট বাতিল আসিতে পারে না। উইহ সহাজ্ঞানী ও মহা প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইইতে অবতারিত। পূর্ববর্তী কোন নবীর প্রতি অনুক্রপ গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয় নাই। কেবল এই মহাপ্রন্থই পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ ও ভবিয্যতের সংখটিতব্য বিষয় সমূহের সংবাদ দান করিয়াছেন। এবং মানুষের সমস্যাসমূহের সমাধান পেশ করিয়াছে।
 মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অন্য কোথাও হইতে জীবন চলার পথ খেঁাজে আল্লাহ্ তাহাকে গুমরাহ করেন এবং দোযখের দিকে পথপ্রদর্শন করেন।। এই কারণো ইরশাদ হইয়াছে :


যে যেই ব্যক্তি পবিত্র কুরআন হইত মুখ ফিরাইয়া লইবে সে কিয়ামত দিবসে গুন:হ্হ্য অ্রী বোঝা বহন করিবে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

বিভিন্ন দল-গোত্রসমূহ হইতে যে কোন ব্যক্তি পবিত্র কুরআন অস্বীকর করিবে জাহান্নামই তাহার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হূদ ঃ ১৭) চাই আরবের অধিবাসী হউক কিংবা আজমের, আহলে কিতাব হউক কিংবা অন্য কেহ। সকলের পক্ষ এই বিধান সমভাবে প্রযোজ্য।

যেমন অন্যত্র ইর^॥দ ইইয়াছে :
 আমি তাহাকেই সতর্ক করিব। অতঃপর যে উহার অনুসরণ করিবে হিদায়াতপ্রাপ্ত হইব এবং বে উহার বিরোধিতা করিবে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইরে, সে দুনিয়ায় গুমরাহ হইবে ও হতভাগ্য হইবে এবং পরকালে দোযখই তাহার প্রতিশ্রুত স্থান।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে :


ভেই উহা মুখ ফিরাইয়া লইবে কিয়ামত দিবসে ওনাহ্র বোঝ। বহন করিবে এবং চিরদিন উহাতে অবস্থান করিবে। উহা হইতে মুক্তি লাভ করা কখনও সষ্ব হইবে না।

এবং তাহাদের সে বোঝা-ই হইবে বড় জঘন্য বোঝা।




অনুবাদ : (১০২) ब্যেই দিন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন আমি অপরাধীদিগকে দৃষ্ঠিহীন অবস্शায় সমবেত করিব। (১০৩) উহারা নিজদিথোর মধ্যে চूপিচূপি বলাবলি করিবে। তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান কর্যিযাছিলে। (১০8) তাহারা কি বলিবে তাহা আমি ভাল জানি, ইহাদিগের মধ্যে বে অপেদ্巾াকৃত সৎপণে ছিন, সে বলিবে, তোমরা মাত্র এক দিন অবস্থান কব্রিয়াছিতে।

তাফসীর ঃ হাদীস শরীর্স বর্ণিত, একবার রাসূনুলাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইন
 দেওয়া হইবে। হयরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বােেন, সিংগার বৃত্ত आসমান ও यমীনের বৃত্তের সমতুন্য। হযরত ইসุরাফীল (আ) ইহাতে ফৃৎকার দিবেন। অপর এক রিওয়াশ্যেতে বর্ণিত, আমি কি করিয়া শান্ত্রি পাইতে পারি? অথচ, শিংংগাওয়ালা ফিরিশ্|ত শিংংগা মুথে দিয়া আ/্नাহ্র নির্দেশের অপেক্ছায় সাথা অবনভ করিয়া রাখিয়াছেন। সাহাবায়্য় কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্য রাসূল! অगরা কি পড়িব? তিনি বলিলেন, তোমরা পড় :


আল্নাহইই আমাদদর জন্য যথেষ্ট তিনিই উত্ত্ম কর্মবিধায়ক। আল্মাহ্র উপরই আমর৷ ভরসা করিয়াছি।

মহান আল্লাহর বাণী :
¡ट्न ल্লাशীর—— (वম)


আর অপরাধীদগকে আমি সেই দিন দৃষ্ঠিלীন করিয়া একত্রিত করিব। কঠিন ভয়-ভীতির কারণণ তাহাদের চদ্কু নীলবণ্ণের অর্থাৎ দৃষ্ঠিহীন হইয়া যাইরে।

মহান আল্মাহর বাণী 。
يَتَخَافَتُوْنَ بَيَنَهْ إِنْ لَّبِتْتُمْ إلاَّ عَشْرُ

হযরত ইব্ন অব্বাস (রা) ইহার অর্থ করিয়াছেন, তাহারা পরস্পরে জুপিসারে কথা বলিবে। তাহারা একে অপরকে বলিবে, তোমরা দুনিয়ায় মাত্র দশদিন অবস্থান করিয়াছ।

আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন :
 জানি।

তখন তাহাদের জ্ঞানী ব্যক্তি বলিবে, তোমরা তো মাত্র এর্কদ্দন দু নিয়ায় অবস্থান করিয়াছ। দুনিয়ার অবস্থান কাল তাহাদের নিকট অত্যন্ত অল্প বলিয়া गানে হইবে, যদিও দুনিয়ায় দিবারাত্রের বারবার আগমন ঘটিয়াছে, তবুও উহা একদিন্নর गত মনে হইবে। কাফিরররা কিয়ামত দিবসে পার্থিব জীবনকে অতি অল্প বলিয়া এই কথ্থাই প্রমাণ করিতে চাহিবে যে, যেহেতু পার্থিব জীবন অল্প ছিল, কাজেই আমরা সঠঠক পথ পাওয়ার আবকাশ পাই নাই। ইরশাদ হইয়াছে :


যেইদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে, অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিরে তারা এক ঘন্টার অতিরিক্ত দুনিয়ায় অবস্থান করে নাই। ... ... ... কিন্তু তোমরা জান না। (সূরা র্রম ঃ ৫৫-৫৬)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

आমি কি তোমাদিগকে এতটুকু জীবন দান করিয়াছিলাম না, যাহারত উপদেশ গ্রহণকারীর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত। আর তোমাদের নিকট সতর্ককারী নবী ও রাসূল ও আগমণ করিয়াছিলেন । (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :


আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন তোমরা দুনিয়ায় কত বৎসর অবস্থান করিয়াছ? তাহারা বলিবে, আমরা একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করিয়াছি। যাহারা গণনা করিয়া রাখিয়াছছ তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমর। অল্পকালই অবস্থান করিয়াছ। কিন্তু ইহা যদি তোমরা বিশ্বাস করিতে যে, দ্দুন্য়ার জীবন অতি সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী, তবে দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী জীবনকে প্রাধ্যান্য দান করিতত। কিন্তু তোমরা কার্यত তাহা কর নাই। যাহা করিয়াছ উহা বড়ই জघন্য কাজ কর্সয়াছ।


অনুবাদ ঃ (১০৫) তাহারা তোমাক্ক পর্বতসমূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করর? বল আমার প্রতিপালক উহাদিগকে সমূনে উৎপাটন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন। (১০৬) অতঃপর তিনি উহাকে পরিণত করিবেন মসৃণ সমতল ময়দানে। (১০৭) যাহাতে তুমি বক্রততা ও উচ্চতা দেখিবে না। (১০৮) সেইদিন উহারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে, এই ব্যাপারে এদিক ওদিক করিতে পারিবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ স্তব্ধ ইইয়া যাইবে। সুতরাং মৃদু পদধ্মনি ব্যতিত তুমি কিছুই খনিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ কারেন : পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত দিবসে ইহা অবশ্রিষ্ট থাািনন, ন। ইহার বিলুপ্ত ঘটিবে? অল্লাহ্ তা‘আলা উহাদের স্থান হইতত সরাইয়া দিবেন। এবং উহাদিগকেক চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিবেন।

 যাহাতে কোন বৃক্ষলতা নাই। কিন্তু প্রথম অর্থ উত্তম।

মহান आল্লাহর বাণী :
 আর উদूনীমूও দেখিবেন না। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে সেই দিন কেন উপত্যকাও দেথিবেন


হযরত ইব্ন জব্বাস (রা) ইকরিমাহ, মুজাহিদ, হাসান বাসরী, যাহহহাক, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

মহান আল্gাহর বাণী :

বেই দিন তাহারা এই সকল অবস্থা ও ভয়ভীতি দেখিবে, সেই্ইদিন তাহারা বে কোন নির্দেশের জন্য অহৃবানকারীর অনুসরণ করিয়া চলিবে। অথচ, ইহ। তহাদ্রর জন্য কোন উপকার করিবে না। কিত্হू তাহারা যদি দুনিয়ায় আল্লাহৃর পক্ষের আহ্বানকারীর অনুসরণ করিয়া চলিত, তবে উহা তাহাদের পক্ষ উপকারী হইত। অন্যা্র ইরর্াদ হইয়াদছ :


বেই দিন जাহারা আমার নিকট আসিবে লেই দিন তাহারা খুব শ্|বণ করিরে খুব দেथिবে। মুহাশ্মদ ইব্ন কা‘ব কুরাজী (র) বলেন, কিয়ামত দিবয় আল্লাহ্ ত'অলা
 বিক্কিপ্ঠ হইবে, চন্দ্র ও সূর্य আলোকহীন হইয়া যাইবে। এবং একজন পোযক যোযণা


 লোকজন যোযকের xন্দ হইত অন্য কোন দিকে নক্ষ্য করিবে না।'


 শদ্দ అনিতে পাইবেন না। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বনেন, গোপন শ|দ্দ ও পদধ্মনি ব্যতিত অন্য কিছু 〒নিতে পাইবে না। কিয়ামত দিবসে মনুষ যখন হাশর্রে ময়দানের দিকে চলিতে থাকিবে, তখন তাহাদের পদধ্ণনি তো হইবে। ইহ ব্যাতত আল্নাহ্র অনুমতি ব্যতীত কখনও কখনও কেহ কোন কথাও বলিবে। কিত্ুু ইহা হইরে বড়ই আদব সহকারে এবং নিচূ শ<দ্দ।

যেমন আল্মাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন :

যেইদিন সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে সেইদিন আমার অনুর্াত ব্যতিত কাহারও কথা বলিবার সাহস হইবে না। সেই দিন কেহ তো হতভাগ্য ইইবে এবং কেহ হইব ভাগ্যবান। (সূরা হ্রদ ঃ ১০৫)
(1.9)

অনুবাদ ঃ (১০৯) দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন ও যাহার কথা তিনি পসন্দ করিবেন সে ব্যতিত কাহারও সুপারিশ সেইদিন কোন কাজে আসিবে না; (১১০) তাহাদিগের সম্যুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছ্ম আছে ঢাহা তিনি অবগত, কিন্তু উহারা জ্ঞান দ্বারা ঢাঁহাকে আয়ত্ত্ব করিতে পারেনা। (১১১) চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ট-বিশ্ববিধাতার নিকট সকলেই হইবে অধোবদন এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে যে যুলুমের ভার বহন করিবে। (১১২) এবং যে সৎকর্ম করে, মু’মিন হইয়া তাহার আশংকা নাই, অবিচারের এবং ক্তিরও।
 আল্লাহ্র দরবারে কোন সুপারিশ কাজে আসিবে না।

কিন্তু পরম করুণাময় যাহাকে অনুমতি দান করিবেন এবং যাহার কথা তিনি পসন্দ করিবেন কেবল তাহার সুপারিশ কাজে আসিবে। অন্যত্র ইরশাদ ইইয়া,ছ :


২৩৮ তাফসীরে ইবন কাঘীর

আল্নাহ্র অনুমতি ব্যতিত কেইই তাহার নিকট সুপারিশ করিবার হিম্ষত করিবে না। (সূরা বাকারা : ২৫৫)

ইরশাদ হইয়াছে :


आসমান ও যমীনের অসং্খ্য ফিরিশ্ত তাহাদের সুপারিশও কোন কাজে আগিবে না। অবশ্য याহার জন্য তিনি ইচ্ঘ করিবেন, ও পসন্দ করিবেন ও তাशাক্ তিনি অনুমতি দান করিবেন। (সূরা নাজম ঃ ২৬)

जরও ইরশাদ হইয়াছ্ :


আর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ কেবল তাহার জন্য সুপারিশ করিরেন, যাহাকে তিনি পসন্দ করিবেন এবং ভয়ে ভীত সন্র্ত্ত থাকিবে। (সৃরা আা্বিয়া : ২৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছছ :

আর আল্gাহ্র নিকট কাহাও কোন সুপারিশ কাজ্জ আসিবে না fিত্ যাহাকে তিনি অনুমতি দিবেন কেবল তিনিই সুপারিশি করিতে পারিবেন এধং তাহার সুপার্রিশ কাজে আসিবে। (সূরা সাবা : ২৩)

ইরশাদ হইয়াছে :

وتَّالَ صَوَابًا .
বেইদিন ক্রহ্ এবং সকল ফিরিশ্ত সারিবদ্ধ ইইয়া দগায়মান হইরেন তখন কেহই কथा বनिবার সাহস করিবে না। কিত্ুু পরম করুoাময় আল্নাহ্ যাহাক্ অনুমতি দান করিবেন, কেবল তিনিই কথ্থা বলিতে পারিবেনে এবং তিনি যথার্থ বলিরেন। (সূরা নাবা ঃ Ob )

বুখারী ও মুসলিস শরীীফে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, রাসূনুন্बাহ্ (সা) ইরশশ|দ করিয়াছ্রে, কিয়ামত দিবসে আমি আরশের নিচে আগমন করিব এবং আল্ধাহৃর সম্মুথে সিজ্দায় অবনত হইব। আল্পাহ্ ত'অালা তখন তাহার প্রশংসাসমৃহের দ্বার উনাত্ত করিয়া দিবেন।
 অতঃপর আল্লাহ্ বলিবেন, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার মাথা উত্তোলন কর। তুমি কथা বন

শ্রবণ করা ইইবে। সুপারিশ কর, উহা ঋহণ করা ইইবে। ... ... ... রাসূলুল্নাহ ইরশাদ করেন ঃ আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারিত করা হইবে। आমি সুপারাশিশ কর্রয়া সেই निর্দিষ পরিমাণ লোক জাহান্নাম হইতে বেহেশতে দাখিল করিন। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ্র দরবারে প্রত্যাবর্তন করিব এবং সিজ্দায় অবনত হইব এবং আমার জন্য পুনঃ নির্দিষ্ট করা হইবে নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং নির্দিষ্ঠ পরিমাণ নোক আমি জাহান্নাম ইইতে বাহির করিয়া বেহেশতে দাখিল করিব। এইৰ্রপ চার্বার ইইবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ ত'অানা বनিরেন, 'যাহার অত্তর্র একটি দানা পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান তাহাকে দোযখ হইতে বাহির কর। অতঃপর বহ মনুয দোযখ ইইতে বাহির করা হইবে। আল্লাহ্ ত‘আলা পুনরায় বলিবেন, याহার অভর্র এক দানার অর্ধ্রক পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান ঢাহাকেও বাহির কর যাহার অন্তর্র অমু পরিমাণ ঈমান আছে তাহাকেও বাহির কর। যাহার অন্তরে অনু হইতেও কম ঈমান বিদামান তাহারকও বাহির কর।

মহান আল্মাহর বাণী :


তিনি তাহাদ্রর সম্মুখের ও পশাতের সকন বস্ভুকেই জান্নন অর্থাৎ তিনি সমস্ত মাখলূक সশ্পর্কে অবহিত। আয়ত করিতে পারে না। অনাত্র ইরশাদ হইয়াছে :


তাহারা কেবন তত্টুকু জানের অধিকারী তিনি জানাইতে ইচ্ুক।
মহান আল্gাহর বাণী ঃ


হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) এবং আরো অনেকে ইহার অর্থ র্করয়াছছেন, সমস্ত মাখলূক সেই মহান সত্তার সশ্থুখে অবনত মস্তকে দগায়মান হইবে, র্শান fিরজীবী যিনি


 দিবসে বঞ্ধিত হইবে। আন্মাহ্ ত'আলা কিয়ামত দিবসে প্রত্যেককেই তাহার হক আদায় করিয়া দিবেন। এমন কি শিং বিশিষ্ট ছাগল বেই শিংবিহীন ছাগলের প্রতি র্অিচার করিয়াছিন উহারও প্রতিশোধ লইয়া দিবেন। হাদীস শরীকে বর্ণিত ঃ

يـقول اللّه عز وجل وعزتِّى وجلالـى لا يـجـاوزنـى اليـوم ظلـلم ظـالم
আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আমার ইয়্যত ও প্রতাপপর কসম! কেনন যালিম তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিত আমার নিকট. দিয়া যাইতে পারারেবে না। অপর হাদীসে বর্ণিত :
!إيـاكم والظلم فـان الظلم ظـلمـات يـوم القيـامـة والخـيـبـة كل الخيـبـة مـن

সাবধান তোমরা যুলুম হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কিয়ামত দিবসে যুলুম নানা প্রকার অন্ধকারে পরিণত ইইবে। সেই ব্যক্তি পূর্ণ বঞ্চিত যে শিরক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ অবশ্যই শিরক হইল মহা যুলুম।

মহান আল্লাহর বাণী :


যেই ব্যক্তি সৎকর্ম করিবে এবং সে ঈমানদারও বটে, সে ন। যুলুহের আশংকা করিবে আর না কোন ক্ষতির ভয় করিবে।

আল্লাহ্ যালিম ও তাহাদের শাস্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আর তাহা হইল তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা ইইবে না, অর্থাৎ তাহাদের গুনাহ ও পাপপর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের সৎকর্মও কম করিয়া দেওয়া হইরেব না এবং তাহাদের সৎকর্ম কম করিয়া দেখান হইবে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সুজাহিদ, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ্ (র) আরো অনেকে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।



অনুবাদ : (১১৩) এরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় এবং উহাতে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি সতর্কবাণী যাহাতে উহারা ভয় করে অথবা ইহা হয় উহাদিগের জন্য উপদেশ; (১১৪) আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি।

তোমার প্রতি আল্লাহৃর ওহী সম্পূর্ণ হইবার পৃর্বে কুরআন পাঠঠ ডুমি তৃরা করিও না এবং বল, হে জামার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে এবং ভালমন্দের বিনিময় অবশ্যই দান করা হইবে। এই কারণে আমি পাবিত্র কুরআনকে স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি। উহা একদিকে মানুষকে অসৎকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করে। অপর দিকে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করিবার জন্য সুসংবাদ দান করে।

ইরশাদ হইল :


আর এই পবিত্র কুরআনে নানা প্রকার শাস্তির কথা বর্ণনা করিয়াছি, যেন তাহারা
 তাহাদের অন্তরে যেন আল্মাহ্র আনুগত্য ও তাঁহার নৈকট্য লাভের চিন্তা জাগ্রত হয়।

মহান আল্মাহর বাণী ঃ
 সত্য, শাস্তি সত্য, তাঁহার রাসূল সত্য, বেহেশ্ত সত্য, দোযখ সত্য, তাঁহার সকল ফরমান সত্য। নবী প্রেরণ ও ভীতি প্রদর্শনের পূর্বে কাহাকেও শাস্তি প্রদান না করাই ঢাঁহার ইনসাফ। নবী প্রেরণ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াই তিনি শাস্তি প্রদান করেন যেন কেইই ইহা না বলিতে পারে যে, আমার নিকট তো ভীতি প্রদর্শনকারী আসে নাই।

## ইরশাদ হইয়াছে:



আর আপনি এই কুরআন পাঠ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। যাবৎ না আপনার প্রতি পূর্ণভাবে উহা নাযিল হয়। কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকালে উহা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, অতঃপর উহা পাঠ করিবার জন্য মনোযোগী হউন। যেমন সূরা কিয়ামাহ়র মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ


পবিত্র কুন্রান ব্যু হইয়া পড়িবার জন্য আপনি আপনার জিহ্বৃ। সঞ্চালন করিরেন না। আপনার অন্তরে উহা স্থায়ী করিয়া দেওয়া অবং আপনার যবান দ্বারা পাঠ করাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব তো আমার উপরই ন্যস্ত।

## আরও ইরশাদ হইয়াছে :

ইব্ন কাছীর——ゝ (৭ম)

অতঃপর যখন আমি উহা পড়িব তখন আপনি উহা অনুসরণ করুন। অতঃপর উহার ব্যাখ্যা প্রদান করাও আমার দায়িত্। (সূরা কিয়ামা : ১৮-১৯)

সহীহ্ বুখারী শরীফফে হযরত ইব্ন অব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, প্রথম দিকে হ্ররত জিব্রীল (আ) ఆহী সহ আগমণ করিলেে রাসূলুলাহ্ (সা) ও তাঁহার সহিত পড়িতে ব্যস্ত হইতেন। হযরুত জিব্রীী (আ) যখনই কোন আয়াত পাঠ করিতেন, তখন তিনিও উহা পাঠ করিতে ব্যস্ত হইতেন। অথচ, উহাতে তাহার অত্যধিক কষ্ঠ হইত। কুরজান মুখস্থ করিবার প্রতি তাহার অতিরিক্ত बোঁকই ইহার কারণ ছিল। ততঃপর আল্লাহ্ ত'অলা তাহাকে সহজ পদ্ধতি বনিয়া দিলেন। যেন তাঁহার কষ্ঠ না হয়। ইরশাদ হইয়াছে !

ব্যু হইয়া কুরআান মুথ্ছ করিবার জন্য আপনি আপনার জিহ্ְ সঞ্চানন করিবেন না। आপনার অন্তরে স্থায়ী করিয়া দেওয়া ও উহা পড়াইয়া দেওয়ার দায়িত্ণ তো আমারই। অর্থাৎ আমিই আপনার অন্তরে কুরআানকে এমনতাবে স্থায়ী করিয়া দিব বে, आপনি উशা কখনও ভুলিবেন না এবং দ্বিধাহীন চিত্তে মানুষের নিকট উহা পড়িয়া ওনাইতে পারিবেন।

মহান আল্ধাহর বাণী ঃ

आপনার নিকট যখন ওহীযোগে কুরআন অবতীর্ণ হয়, তখন आপনি নীরব থাকূন। পুরাপুরি অবতীর্ণ হইবার পূর্বে আপনি উহা পড়িবার চেষ্ঠা করিবেন না। অবশ্য যখন হযরত জিবরীল পড়া শেষ করেন তখন আপনি উহা পডূন।
 আমার প্রিপালক! আপনি আমার ইল্ম বৃদ্ধি করিয়া দিন।

ইব্ন উয়ায়নাহ্ (র) বনেন, আল্লাহ্ ত'অানা রাসাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর এই দু‘আ কবুল করিলেন। ফলে মৃত্য পর্যত্ত বরাবর তাঁহার ইল্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে। হাদীস শরীীফে বর্ণিত:
ان اللَه تـابع الوحى على رسـوله حـتى كـان الوحى اكثـر مـا كـان يـوم
توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
আল্লাহ্ ত'অলা বরাবর তাঁহার রাসূলের প্রতি ওইী ব্যাণে ইন্ম বৃদ্ধি করিতে থাকেন, এমন कি ব্যে দিন তাহার ইন্তিকাল হইন সেই দিনও বহ ওহী অবতীণ হয়।

ইব্ন মাজাহ্ (র) ... ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইডে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দুআ পড়িতেন :
اللّهم انـفعنـى بما علمتنـنى وعلمنـى مـا يـنفعنـى وزدنـى علمـا و الحمد للَّه
علـى كل حـال

হে আল্মাহ্! আপনি যে জ্ঞান দান করিয়াছেন, উহা দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন এবং উপকারী জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দান করুন ও জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। সর্বাবস্থ|য় আল্মাহ্র জন্য প্রশংসা।

ইমাম তিরমিযী ... ... ... আবু কুরাইব ও আবদুল্লাহ্ ইবন নুযাইর (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি এই সূত্রে গারীব। বায়যার (র) ... ... ... মূসা ইব্ন উবায়দাহ্ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের শেরে তিনি উহা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন :
وَآعوْز بـاللـَه مـن حـال اَهْل النَّارِ

দোযখবাসীদের অবস্থা হইতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর্নরর্তেি।

 آبَى





অনুবাদ : (১১৫) আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছিলাম কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল; আমি তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই। (১১৬) স্মরণ করুন, যখন ফিরিশ্তাগণকে বলিলাম, আদমের প্রতি সিজ্দা কর, তখন ইব্লীস ব্যতিত সকলেই সিজ্দা করিল; সে অমান্য করিল। (১১৭) অতএব আমি বলিলাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শক্রా; সুতরাং সে যেন কিছ్হতেই তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না দেয়; দিলে তোমরা দুঃখ পাইবে। (১১৮) তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হইবে না এবং নন্নও হইবে না। (১১৯) এবং সেথায় পিপাসার্তও হইবে না এবং রৌদ্রক্লিষ্টও হইবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্তণা দিল; সে (ইবলীস) বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব, অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? (১২১) অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইঢে ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদিগের লজ্জার স্থান তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল। (১২২) ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হইলেন ও তাহাকে পথনির্দেশ করিলেন।

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... ... হयরত ইবৃন অব্ব|স (রা) হইতে

 নির্গত হইয়াছে। আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরতত ইব্ন আব্বার্স (রা) হইড়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও হাসান (র) বলেন, نسی অর্থ অت অ অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াছছ।

মহান আল্লাহর বাণী :

যখন আমি ফিরিশ্তাগ়ণকে বলিলাম, তোমরা আদমকে সিজ্দ। কর। আল্লাহ্ তা‘আলা অত্র আয়াতের মাধ্যমে হযরত আদম (আ)-কে সম্মানিত র্করনবার বিষয় উলল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসংগে সূরা বাকারা, আ‘রাফ, হিজ্র ও কাহ়াফ-এার गা,ধ্য বিস্তারিত

আলোচনা ইইয়াছে। এবং সূরা ছোয়াদ-এর মধ্যেও এই প্রসংগে আলোচনা হইবে। এই সকল সূরায় আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি, তাঁহাকে সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে ফিরিশ্তাগণকে সিজ্দা করিবার নির্দেশ এবং মানব জাতির সহিত ইব্লীস শয়াতনের পুরাতন শর্রুতার কথ্যা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে :


সকল ফিরিশ্তাই আদম (আ)-কে সিজ্দা করিল কিন্তু ইব্লীস করিল না। সে সিজ্দা করিতে অস্বীকার করিল এবং অহংকার করিল।

মহান আল্লাহর বাণী :

অমি তখন বলিলাম, হে আদম! এই হইল তোমার শক্রু এবং তোমার স্ত্রী (হাওয়া) এর শত্রু।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ
نَـلَا يـُخْرِ جَنَكُمَا مِنَ الْجْنَّةِ فَتَشْقَى

সে যেন তোমাদিগকে বেহেশ্ত হইতে বাহির করিয়া না দেয়। তা হইলে তোমার বড়ই কষ্ট হইবে। অর্থাৎ বেহেশ্ত হইতে বহিক্কৃত হইয়া রিযিক লাডের প্ররেষ্টায় তোমার কষ্টভোগ করিতে ইইবে। অথচ, বেহেশ্তের মধ্যে তোমরা মহাসুদে জীবন-যাপন করিতেছ।

মহান আল্লাহর বাণী :

তুমি তো বেহেশ্তের মধ্যে ক্ষুধার্তও হইবে না আর বস্ত্রহীওও হইঢ়েব না। আল্লাহ্র তা‘আলা ‘ক্কুধা ও বস্ত্রহীন’ না হওয়ার কথা একসাথে উল্লেখ করিয়াছ়েন। কারণ দুইটি বিষয়ই লাঞ্ৰণাজনক। ক্ষুধা হইল ভিতরের লাঞ্ছণা এবং বস্ত্রহীন इওয়া হইইল বাহিরের লাঞ্রুা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ


তুমি এই বেহেশতে পিপাসার্তও ইইবে না আর রৌদ্রেও পুড়িবে না। পিপাসা হইল পেটের গরম এবং রৌদ্র হইল বাহিরের গরম।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

## 


অতঃপর শয়ততান তাহাকে কুমন্র্রণা দিল। সে বলিল, হে অদম! আাম কি তোমাকে চিরজ্জীব গাছ এবং এমন সय্রাজ্যের কথা বনিব না যাহা কখনও ফ্কয় হইরে না?

ইরশাদ হইয়াছে :


এবং সে (শয়তান) তাহাদিগকে কসম খাইয়া বলিল, आাগ অবশাই অবশ্যই তোমাদের হিতাকাং্ী।

পূর্বেই ইशা উল্লেখ করা হইয়াছে বে, আল্লাহ্ তাজালা তকীদ বর্ক্য়া তাহাদিগকে এই কথা বনিয়াছিলেন, তাঁহারা বেহেশ্তের সকন গাছে ফল খাইতে পাারারে কিন্ত্ এই একটি গাছের ফল ব্যে তাহারা না খায়। তাহারা বেন ইহার কাছছও না আসে। কিষ্ুু ইহার পর হইতে ইব্নীস তাহাদিগকে কুমন্তণা দিতে লাগিল। এবং তাহরা৷ গাছের ফল খাইন। শয়তান তাহাদিগকে এই কথা বুঝাইন বে, এই গাছ হইর্ত রে খাইবে সে চিরদিন এই মহাশান্তি নিকেতন বেহেশতে মধ্যে অবস্থান করিরে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ... ... ... হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইহত বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূনুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : বেহেশেতের মাষ্য এगন একটি গাছ আছে যাহার ছায়াতলে একশত ধৎসর সাওয়ার হইয়াও কোন সাওয়ারী উহা অতিক্র্ম করিতে পারিবে না। আর লেই গাছটি হইন ইমাম আহ্মাদ (র)ও বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ ত'অালার ইরশাদ ঃ

অতঃপর তাহারা উহা ইইতে খাইন ফলে তাহাদের লজ্জাস্থল তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ইবุন जাূ হাতিম (র)....... উবাই ইবন কাব (রা) হইতে র্ধা্ণত. তিনি বলেন রাসূলুল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন ঃ আল্লাহ্ ত'অলা হযরত অদস (অ)-কে অনেক দूল বিশিষ্টি দীর্ঘাক্ণিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেখিতে বেন তিনি থেজুর বৃক্ষ্র ন্যায় নম্ব।। তিনি যখন নির্দিষ্ট গাছ হইতে আহার করিলেন, তখনই ঢাহার xরীরর হইতত পোশাক উড়িয়া গেল এবং সর্বপ্রথম তাহার নজ্জ্ঞাস্থান গুুলিয়া গেন। র্তিন স্বীয় লচজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই দৌড়াইতে ওরু করিলেন এবং একটি গাছে তাহার চুল আটকাইয়া গেল। তিনি তাঁহার চূন ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন এমন সময় ‘পরग করুণাময় आল্মাহ্

তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিলেন, ‘হে আদম! তুমি আমার নিকট হইতে কি পালাইয়া যাইত্ছে? তিনি তখন আল্লাহ্র কথা ऊনিতে পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আমার প্রিপালক! आমি পালাইয়া যাইতেছি না বরং নজ্জায় ছুটাছূটি করির্তিাছ। অা্ম আমি यদি তাওবা করি তবে কি আপনি আমাকে পুনরায় বেহেশেতে স্থান দান করিরেবন? আল্মাহ্ বनिলেন, হঁ। । অল্লাহ् তাজালা তাহার পবিত্র কালাম।

এর মধ্যে এই বিষয়ই উন্লেখ কর্যিয়াছেন। অর্থাৎ आদম (আ) তাঁহার প্রতিপানকের নিকট হইতে কয়েকটি বাণী শিক্ষা লাভ করিলেন। অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহার তাওবা কবুল করিলেন। হাদীসটি মুনকাতী‘ এবং ইহা মারফূ‘ হওয়াও বিবেচনা সাপক্ক। মহান আল্মাহর বাণী :


যুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের মর্ম হইল, হযরতত আদম ও হাওয়া (অ) উভয়ই বেহেশ্রের্র পাত নইয়া একটির সহিত অপরটি জোড়া দিয়া লজ্জাস্থানকে কাপড় দ্বারা ঢাকিবার মত ঢাকিতে লাগিলেন। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) ও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র)........... হयরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইত্ আলোচ্য আয়াতের তাফ্সীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, হযর়ত আদম ও হাওয়া (আ) আঞ্জীর গাছের পাত দ্বারা লজ্জাস্থান ঢাকিতেছিলেন।

মহান আল্নার বাণী :


आদম (আ) ঢাহার প্রতিপালকের হুক্ম পালনে ত্রুটি করিল এবং বিज্রান্ত হইল অতঃপর তাহার প্রভু ঢাঁহাকে মনোনীত করিলেন, তাঁহার তাওবা কবুল করিলেন এবং পথশ্রদর্শন করিলেন।

ইসাম বুখারী (র)............. হযরত आবূ হরায়রা (রা) হইত্ত বর্ণনা কর্রন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন; একবার হযরতত মূসা ও আদম (আ)-এর পার্প্পরিক বিতর্ক ঘটিল। হযরত মূসা আদম (আ)-কে বলিলেন, आর্পনিইই তো মানব জাতিকে স্বীয় র্রুটির কারাণ বেহেশত হইতে বঞ্চিত করিয়াছছন। হযরত আদম (আ) বनिলেনন, হে যূসা! তোমাকে আল্লাহ্ ত'আলা তাঁহার র্রিসালাত ও কালাম দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, তুমি আমাকে এমন অপরাধ্রে জন্য তি্রকার করিতেছ যাহা সংখটিত হইবে বनिয়া আমার সৃষ্টির পৃর্বেই আল্লাহ্ ত‘আলা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছছন। রাসৃনুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ এই বিতর্কে হযরত আদম (আ) হयরত মূস। (আ)-এর উপর

বিজয়ী হইলেন। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে এবং অন্যান্য মুসনাদ গ্রন্থে ও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণ্ত, তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ একবার হযরত আদম (আ) ও হযরত মূসা (আ) আল্মাহ্র দরবারে বিতর্ক করিলেন। কিন্তু আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হইলেন। হযরুত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বলিলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা আপনাকে স্বীয় কূদ্রততে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার রূহ্ আপনার মর্ব্য ফ্ুঁকাইয়াছেন এবং ফিরিশতাদের দ্বারা আপনাকে সম্মানের সিজ্দা করাইয়াছেন এবং বোহেশততর মধ্যে আপনার বাসস্থান নির্ধারণ করিয়াছেন, অথচ, আপনিই অপরাধ করিয়া মানুষকে পৃথিবীতে নামাইয়া দিলেন? তখন হযরত আদম (আ) বললেন ঃ তুসি তো সেই মূসা যাহাকে আল্লাহ্ স্বীয় রিসালাত ও কালাম দ্বারা মনোনীত করিয়াছেন, তোমাকে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছেন, যাহার মধ্যে সর্ববিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছ্ছ। এবং কথা বলিবার জন্য তোমাকে নিকটে ডাকিয়াছেন। আচ্ছা বল তো র্দেখে, আমার সৃষ্টির কতকাল পূর্বে আল্লাহ্ তাওরাত লিখিয়াছেন? হযরত মূসা (আ) ব্বলললেন, চল্লিশ বৎসর পূর্বে। হযরত আদম (আ) বলিলেন, আচ্ছা উহার মব্যে ইহা কি র্দেখিতত পাইয়াছ
 বিভ্রান্ত হইয়াছে? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হাঁ। হযরত আদম (আ) বলিলেন, তবে কি তুমি আমাকে এমন এক অপরাধের জন্য তিরষ্কার করিতেছ যাহা আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকে সৃষ্টি করিবার চল্লিশ বৎসর পৃর্বে আমার দ্বারা সংঘটিত হইবে বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ এই বিতর্কে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হইলেন। হারিস (র) বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুজ (র) হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে•বর্ণনা করিয়াছেন।



অনুবাদ : (১২৩) তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়েই একই সজ্ছ জান্নাত হইতে নামিয়া যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হইতে তোমাদিগের নিকট সৎপথের নির্দেশ অসিলে, যে আমার অনুসরণ করিবে, সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ কষ্ঠ পাইবে না। (১২8) যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহার জীবন-যাপন হইবে সংকূচিত এবং তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন আমি উথ্খিত করিব অন্ধ অবস্থায় । (১২৫) সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উখ্থিত করিলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। (১২৬) তিনি বলিলেন, এইর্রপই হইবে, এমনই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি ভুলিয়া গিয়াছিনে এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্থৃত হইলে।

তাফসীী ঃ অল্লাহ্ তা‘আলা হযরত আদমও হাওয়া (আ) এবং ইন্ল্ীীকে বলিলেন তোমরা সকলেই বেহেশত ইইতে নামিয়া যাও। এই প্রসংগে সূরা বাকারায় বিস্তারিত
 অর্থাৎ আদম সন্তান ও শয়তান তাহার বংশীয় একে অন্যের শত্র হইাব।




বেই ব্যক্তি আমার হিদায়েতের অনুসরণ করিবে সে जুমরাহ হইনর না এবং কষ্টও ভোগ করিবে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, দুনিয়ায় গুসরাহ ইইবে না এবং অখিরাতে কষ্ট ভোগ করিবে না।

মহান আল্লাহর বাণী :
 লইবে অর্থাৎ আমার হুুম অমান্য করিবে, আমার রাসূলের উপর প্র্রেরিত বিষয়সমূহকে
 ثֻنْ জীবন য!পন করিতে পারিবে না। গুমরাহীর কারূণে তাহার অন্তর থাকিবব সদা


দুশ্চিন্তাময় ও সংন্ণীর। যদিও তাহার বাহিক জাককজম থাককু না কেন, यদিও তাহার পোশাক পরিচ্চ্দ খদদ্র্রব্য ও বাসস্থান উত্তম ও মনোরম হউক না কেন? কিত্দু যাবৎ না সে হেদায়েত গ্রহণ করিবে লে পেরেশান ও অস্থির থাকিবে। তাহার অন্তরে থাকিবে সন্দেহ ও সংশ্য। কখনও তাহাকে শান্ত দেখা যাইবে না।

আनी ইব্ন তান্হা (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অত্র আয়াত্রে অর্থ করিয়াছেন, তাহার জন্য রহিয়াছে এমন জীবন বেই জীবনে সে আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্কিত থাকিবে। आওखী (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইত্ত অত্র আয়াতের অপর এক ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, আল্gাহ্ ত'আলা যখন কোন বান্দাকে কোন নিয়ামত দান করেন, অথচ সে উহাত আল্ধাহ়কে ভয় করে না, তবে উহাতে কোন কল্যাণ হয় ন।। ইহই হইল সংকীণ্ণ জীবন। তিনি আরো বলেন, যেই সকন গ্মরাহ লোক অহংকার করিয়া সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছহ, जথচ অর্থননতিক দিক হইতত তাহারা স্বচ্ছ্ল, তবুও তাহাদদর জীবন হয় সংকীর্ণ। বেহেতু আল্লাহ্র প্রতি তাহাদের ধারণা లভ নহে, আল্লাহ্র ওয়াদাকে তাহারা বিশ্বাস করে না। অতএব তাহারা মান করে বে, আল্লাহ্ ত'আলালা ঢাহাদূর জীবনের মোড় পান্টাইতে পারে না। জার কোন বান্দ। অখন আল্লাহ্র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে না এবং তাহার ওয়াদার প্রতি আস্থাও রা:খ না তখন তাহার জীবন কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাকেই বলেন, অনুর্রপ ব্যাখ্যা কর্রিয়াছেন।

সুফিয়ান ইবุন উয়ায়নাহ (র)........ অবূ সাঈদ (রা) হইতে ব্যাথ্যা প্রসংণগ বর্ণনা করিয়াছেন, উহার কবর সংকীর্ণ করা হইবে এবং তাহার হাড্ডিঙুনি উলট পালট হইয়া যাইবে। आবূ হাতিম রাযী (র) বলেন, আবূ সালামাহ্ হইল নূ'মান ইব্ন আবূ আইয়্যাশ (র)-এর কুনিয়াত।

 করিয়াছ্ন, "বেই ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকু অমন্য করিয়া চনিরের তাহান্ক তাহার কবর সজোরে চাপিয়া ধরিবে"। অবশ্য মাওকূए পদ্ধত্তে বর্ণিত হাদীস অধিক বিঁদ্ধ।

ইবৃন আবূ হাতিম (র).......... হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইহত বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুন্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মু’মিন ব্যক্তি তাহার কবর্ এক সবুজ বাগানে অবস্থান করিবে। তাহার কবরকে সত্তর হাত প্রশষ্ত করা হইবে এবং পূাণিাার রাত্রির মত তাঁহার কবর আলোকিত হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা জান কি
 ইহা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্মাহ্ (স।) বলিলেন ঃ ইহ হইল কবরে কাফিরের শাস্তি। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন! কাফিরের শাস্তির জন্য নিরানব্বইটি অজগর নির্ধারিত করা হইবে। তোমরা জান কি এই অজগর কি ধরণের হইবে? প্রত্যেকটি অজগরের সাতটি করিয়া মাথা হইইবে। এই অজগরগুলি কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে দংশন করিতে ও যখম করিতে থাকিবে। তব্বে মারফূ‘রূপে হাদীসটি মুন্কার।

বায্যার (র)........ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবी করীম (সা)
المعيـشـة الضنـل الذى تـال اللّه انـه يسلط عليـه تســـة وتـسـعون حيــة
ينـهشون لحمـه حتى تقوم الساعـة
অর্থাৎ সংকীর্ণ জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশ্ৰাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র হুকুম অমান্যকারী ব্যক্তির উপর নিরানব্বইটি সাপ ছাড়িয়। দেওয়। হইবে। কিয়ামত পর্যন্ত এইগুলি তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে ও তাহার গোশ্ত কাটিতে থাকিবে।

বায়্যার (র) অরো বলেন, আবূ যুর‘আহ্ (র)........... হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইইয়াছে। সূত্রটি বিশ্তে।

মহান আল্লাহর বাণী :

আর আমি তাহাকে কিয়ামত দিবসে অন্ধ করিয়া উঠাইব। মুজাহিদ, আবূ সালিহ্ ও সুmী (র) বলেন, আলাহ্, হুকুম অমান্যকারীর জন্য কিয়ামতে কোন দলীল-প্রমাণ থাকিবে না। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে সে জাহান্নাম ব্যতিত অন্য কিছুই দেখিতে পাইবে না। তবে আয়াতের এই অর্থও হইতে পারে শে, তাহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও জ্ঞানশূন্য করিয়া কবর হইতে উঠানো হইবে।

যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


আার তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসে আামি অন্ধ，বধীর ও বোবা কর্নরয়। উঠাইব এবং তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম।（সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯＇q）সে র্বলারে

হে প্রভু！আপনি আমাকে অন্ধ করিয়া উঠাইলেন কেন？आাম পূর্বে সব কিছুই দেখিতে পাইতাম।

মহান আল্লাহর বাণী ：

## 

আল্লাহ্ বলিবেন，তোমার নিকট আমার আয়াত্সমূহ সমাগত হইয়াছিল। কিন্মू তুমি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে，যেন তুমি উহা জানিতে না। তুমি উহার প্রতি অবহেনা করিয়াছিলে এবং উহা ভুলিয়া যাওয়ার ভান করিয়াছিলে। অনুর্রপতারে তোমার সহিত जদ্রপপ ব্যবহা করা হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ：
فَالْ لَوْمْ نَنْسْهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءْ يَوْمْهِمْ هُذَا .

আজ আমি তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইব বেমন তাহারা আজককর দিন ভুলিয়া গিয়াছিন।（সুরা অ＇রাফ ：৫১）বেমন কর্ম，ফল ঠিক जদ্র্পপ হইয়া থাক্巾।

यদি কেহ পবিত্র কুরজান মুখস্থ করিয়া উহার শব্দ ভুলিয়া যায় কিষ্ম উহার जর্থ মনে রাখিয়া উহার প্রতি আমল করে তবে অবশ্য তাহার এই বিশশম xা｜fু ভোগ করিতে ইইবে না। यদিও হাদীস শজীীফए এইর্রপ ব্যক্তি সম্পক্কেও ভীষণ ধসক দেওয়া হইয়াছছ। এবং ইহাকেও জঘন্য অপরাধ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছ। ইगাম আহ্যাদ （র）．．．．．．．．．．হयরত সাঁ ইব্ন উবাদাহ（রা）হইতে বর্ণনা করিয়ায়েন，晌ন নবী করীম （সা）হইতে বর্ণনা করেন ঃ বেই ব্যক্তি পবিত্র কুর্ান মু丬্ছ করিয়া উছ। ভুলিয়া যায়， কিয়ামত দিবসে কুষ্ঠরোেে আক্রুত্ত হইয়া আল্লাহৃর সহিত সাক্ষাত করিবে। ইমাম আহ্মদ（র）．．．．．．．．．．উবাদাহ ইবৃন সামিত（রা）সূত্রেও নবী করীম（সা）হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।


অनুবাদ ：（১২৭）এবং এইভাবেই আমি প্রতিফন দিই তাহাকে বে বাড়াবাড়ি করে ও ঢাহার খ্রতিপালকের নিদর্শন্ন বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকানের শাস্তি তো ज़বশাই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।

তাফসীর ঃ আল্পাহ্ ত'অালা ইরশাদ করেন যাহারা সীমার্তিত্রেম করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে জামি তাহাদিগকে ইহকান এবং পরকালে এইক্রপ শাস্তি দান করিয়া থাকি।

ইরশাদ হইয়াঢছ :


পার্থিব জীবনে তাহাদের জন্য শান্তি রহিয়াছে এবং পরকালের শাাস্ত র্জধক কঠিন ও স্থায়ী। এবং আল্মাহর এই শাশ্তি হইতে বাঁচাইতে পারে এমন কেহ থ্থাকরব না। (সূর।

 বেমন অধিক যন্ত্রাাদায়ক অপরদিকে উহা অধিক স্থায়ীও বটে। তাহারা চিরদিন শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই কারণণ রাসুলুল্মাহ (সা) লিঅনকারীকে র্বলয়াাছালেন :
إن عذاب الدنيـا اُهون مـن عذاب الأخرة

পার্থিব শাস্তি পারনৌকিক শাস্তি অপেম্মা অধিক সহজ।


 لَعلَّكِ تَرَّهُى

অনুবাদ ঃ (১২৮) ইহাও কি ঢাহাদিগকে সৎপথ দেখাইল না যে, আমি তাহাদিগের পূর্বে প্মংস করিয়াছি কতক মানবগোষ্ঠি যাহাদিগের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? অবশ্যই ইহাতে বিবেক সম্পন্নদিগের জন্য আছে নিদর্শন। (১২৯) তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত ও এক কাল নির্ধারিত না থাকিলে

অবশ্য্যাবী হইত জাকxাস্ঠি। (১৩০) সুতরাং উহারা যাহা বলে লে বিষয়ে ঢুমি
 পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোযণা কর এবং দিবসের গ্রাত্ সমূহেরও যাহাত্ ডুমি সম্ভুষ্ট হইতে পার।

তাফসীী ঃ আল্লাহ্ ত'অালা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! आপনার কथা যাহারা অমান্য করে। যাহারা আপনার আনিত হিদাক্যেত্কে অস্বীকার করে তাহাদের পৃর্বে যে आমি কত মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও নবী রাসূলগণকে অমান্যকারী জাতিকে নির্মূন কর্রিয়াছি ইহ কি তাহাদিগকে সঠিক পথপ্রদর্শনে সাহার্য করে না? আজ তাহাদ্দর তে একটি প্রাণীও অবশিষ্ট নাই আর না আছে তাহাদের কোন আলোচনা অথচ এই সকলকে

 নিদর্শন রহিয়াছে।

যেমন আল্মাহ্ ত'আলা অনাত্র ইরশাদ করিয়াছেন :

-
তাহারা কি যমীনে ভ্রমণ করিয়া আন্নাহ্র নিদর্শনসমূহ প্রাত প্রত্যক্ করিয়া

 তাহারা হইন অন্তরের অন্ধ ও জ্ঞানের অক্ধ। (সৃরা হাজ্জ: ৪৬)

সূরা আলিফ লাম সিজ্দা-এর মধ্যে ইর্পাদ হইয়াছে :


তাহাদিগকে এই কথাও কি সঠিক পহথ্র দিশাদান করে না বে তাহাদ্দর পূর্বে জামি বহু জনবসতী নির্মূন কর্যিয়া দিয়াছি এবং তাহাদের আবাসভূমিঢেইই এই সকল লোকজন চলাচল করে।

মহান আল্লাহর বাণী :

यদি আপনার পতিপানকের পক্ষ হইতে এইকথ্য পূর্ব সিদ্ধান্ত না হইত বে, তাহাদের নিকট দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং শাস্তি নির্দিষ্ট সমর্য়র পৃর্রে কোন শাস্তি

দেওয়া হইবে না তবে আকশ্মিকডাবে অবশ্যই এক সময় তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ इইত।

অতঃপর আল্লাহ্ ত‘‘আলা ঢাঁহার নবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদদ করেন ঃ
 করে উহার উপর আপনি 乙ৈর্ব্যধারণ করুন।

মহান আब्वाइর বাণী :


 বাজিলী (রা) হইত্ বর্ণিত তিনি বলেন, গকবার আমরা রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম, তখन তিনি পৃর্ণিমার চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বনিলেন :



فافــلوا
তোমরা তোমাদের প্রিপালককে ঠিক তদ্র্রপ দেখিতে পাইবে, ফেমন তোমরা এই পূর্ণিমার এই চাঁদ দেথিতে পাইতেছ। ইহা দেখিতে ব্যেন কোন কষ্ট পাইতে হয় না আল্লাহ্কে দেখিতেও তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না। তোমাদদর দ্থারা সষ্ঠব হইনে
 (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন

ইমাম आহ্মাদ (র) বলেন, সুফিয়ান ইবন উয়ায়নাহ (র) ................ आবদूল যালিক ইব্ন উমাইর ও উমারাহ ইব্ন ক্রওয়াবাহ (রা) হইতে বর্ণনা কর্করয়াছছন, তিনি বলেন, आমি রাসূলূন্রাহ্ (সা)-কে বলিতে ఆনিয়াছি ঃ
لن يـلـج الـنار احد صـلى تبل طلـوع الشمس وتبل غرو بهـا

সেই ব্যক্তি দোয়ে প্রবেশ করিরে না, বে সূর্ঘ্যেদ্য়ের পৃর্বে ও সূর্যাস্ত্তী পূর্বে নামাय পড়িবে। ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটি আবদুল মালিক ইব্ন উওয়া|nর (রা) হইত্ত অত্র সূত্র্র বর্ণনা করিয়াছেন। সুসনাদ ও সুনান প্রচ্ছে হ্যরত ইব্ন উসর (রা) হইতে বর্ণিত :

 اللا تعالى فى اليوم مـرتين

সর্বাপপ্ম্ণ নিম্ম্ঠরের বেহেশ্তবাসী হইবে সেই বাক্তি যে তাহার সায়াজ দুই হাজার বеসর দূরত্৭ পর্যন্ত দেথিতে পাইবে বেমন নিকটবর্তী স্থান দেখিবে। জার যেই ব্যক্তি উচ্চত্তরের অধিকারী হইবে সে প্রত্যেহ দুইবার আল্মাহ্ ত‘আলাকে রেধিত্ত পারিবে।

মহান আল্মাহর বাণী :
 কোন কোন তাফসীরকার বলেন, जত্র আয়াত দ্মারা মাপরিব ও এxার নামাय উদ্দেশ্য।



অচিরেই আপনাকে আপনার প্রতিপালক এমন কিছু দান করিরেন, যাহাতে আপনি সত্বুষ্ট হইবেন। (সূরা দুহা : ৫)

বুখারী শরীফফে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ ত‘‘ালা বোহহশ!ত্বাসীগণকে ডাকিলে ঢাঁহারা বলিবে, আমরা উপস্থিত! হে আমাদের পাননকর্ত!! তিনি বলিবেন : তোমরা কি সত্তুষ্ট হইয়াছ? তাহারা বনিবে, আমরা সষ্ভুষ্ট হইব না কেন? আপনি তো আমাদিগকে এত নিয়ামত দান করিয়াছিন বে আপনার কোন মাখলূককক আর কখনও

 পারে? তখন আল্লাহ্ বলিবেন ঃ আমি চিরকান তোমাদের প্রতি সত্তুষ্ট থাকিব। কখনও অসত্ত্ট হইব না। जপর এক হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ্ ত|‘আল৷ বলিবেন : হে বেহেশ্ত্বাসীগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট বিশেষ এক্টি প্রত্শিত্ত বস্তু রহিয়াছে। তিনি উহা পৃর্ণ করিতে চাহিতেছেন। তখন তাহহারা বলিতে, অল্মাহ্ ত'আলা जো সব কিছুই দান করিয়াছেন, আমাদের মুখমভন উজ্জ্বল করিয়াছ্ৰন। আমাদ্দর নেকীর পাল্লা ভারী করিয়াছেন, দোযখ হইত বাচচইইয়াছেন এবং বেহেশ্ত্ত দাখিল করিয়াছছন। ইহার পর আর কি অবশিষ্ট রহিয়াছ্? তখন আাল্লাহ্ ত‘আলা ঢাঁহার পর্দা সরাইয়া দিট্বেন এবং তাহারা পলকহীন নেত্রে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে থাকিবে। অল্লাহ্, কসম! আল্লাহ্র দর্শন অপেক্ন অধিক উত্তম অন্য কোন বস্గু ইইবে না। পবিত্র কুরঅানে ইशকেই ; زيادة ‘"তিরিক্ত নিয়ামত’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।


##  

অনুবাদ ঃ (১৩১) ঢুমি তোমার চদ্মুদ্ময় কখনও প্রসার্রিত করিও না উহার পতি,
 উপকরণ হিসাবে দিয়াছি, তাহাঘার্যা তাহাদিগকে পরীী্শা কর্যার জন্য, তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনপপাকরণ উৎকৃষ্ঠ ও অধিক স্থায়ী। (১৩২). এবং তোমার পর্রিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও উহাতে অবিচলিত থাকু, আমি তোমার নিকট কোন জীবনপপাকরণ চাহি না; আমি-ই তোমাকে দিই এবং ৫ভ পরিণাম তো .মুত্তাকীদিপের জন্য।

ঢাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'অালা তাঁার্র্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, হে নবী! আপনি নানা প্রকার ভোগ-বিলাসে মত্ত এই সকল লোকজনের প্রাত চক্ষু তুলিয়া
 দান কর্রিয়াছি। তাহারা শোকর করে না, না শোকরী করে ইহাই দেখিনার বিষয়। বষ্থুত শোকর ও কৃতজ্ঞত প্রকাশকারী বান্দাদ্রর সংখ্যা নিতান্ত কম।
 সকল ধনী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন উহা অপেক্মা র্জধক উত্তম বষ్ুু তিনি রাসূলूন্নাহ্ (সা)-কে দান কর্রিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছছ :


आপনাকে आমি এমন সাতটি आয়াত দান করিয়াছি, যাহা বারবার পাঠ করা হয় এবং মহান কুরঅানও আপনাকে দান কর্য়য়াছি। (সূরা হিজর ঃ 8) অতএব আপনি ঐ সকল বিলাসী লোকদদর বষ্রুসমূহের প্রতি চক্ষু তুলিয়া দেখিবেন না। ইश। ব্যতিত আল্লাহ্ ত'আनা রাসূনুল্gाহ् (সা)-এর জন্য পরকালে বে অসীম নিয়ামত ভাজার জমা করিয়া রাখিয়াছেন উহা বর্ণনাতীত।

বেমন ইরশাদ হইয়াছছ :


অচিরেই আল্লাহ্ ত'অালা আপনাকে এত নিয়ামত দান করিবেন বে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। (সূরা দুহা ! ৫)
ইব্ন কাছ্রীর $-\circ$ (9ম)

## মহান আল্লাহ্র বাণী :


 যাইবেন না বলিয়া কসম খাইয়া একটি পৃথক ঘরে অবস্থান করিত্তেছিলেন। হযরত উমর ফার্রক (রা) সে ঘরে প্ররেশ করিয়া তাহাকে একটি চাটাইয়ের উপর শায়িত দেখিলেন এবং ঘরে কিছু পাতা ও কয়েকটি মশক বুলনত্ত দেখিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া হযরত উমর
 অবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উমর! তুমি কাঁদিত্তেছ কেন? তিনিন বলিলেন হে আাল্লাহ্র রাসূল!’পারস্য সম্রাট, কিসূরা ও র্মম সয়াট কায়সার তো কত ভোগ-বিলালের জীবন-যাপন করিতেছেন অথচ, আল্লাহ্র সর্বাধিক থ্রিয় রাসূন (সা) इওয়া সত্ত্বেও আপনার এই করুণ অবস্থ। তখন রাসূলূন্মাহ্ (সা) বলিলেন হে খাতাবের পুত! তোমার কি এখনও সন্দেহ রহিয়াছে ? তাহাদের সুখ-শান্তি এই পৃথিবীর জন্য দান করা
 ত্যাগ কর্য়য়াছেন। যখনই ঢাঁহার নিকট কোন মাল আসিত, তি́ি উহা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। জাগামী দিনের জন্য তিনি কিছুই জমা করিয়া রাখিতেন না।

ইবৃন आবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস......... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রাসূনুল্ধাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, ان انـوف مـا أخـاف عليكم مـا يــتـت الله مـن زهـرة الدنيـا تــال زهرة الدنيـا يـا رسول اللّه تـال بركات الارض .
আমি তোমাদ্রের জন্য সর্বাপেক্ষা বেই ব্যুকে বেশী ভয় করি উश হইল পার্থিব

 জীবनের সৌৈদ্দ । মা্যমে তাহাদিগকে পরীষ্ছ করিতে পারি।

মহান আল্নাহ্র বাণী :


আপনার পরিবারডূক্ত লোকজনকে নামাভের জন্য আদেশ করুন্ন এবং ইহার. মাধ্যেে তাহাদিগকে শাস্তি হইতেে বাচাইয়া রাখুন। আপনি নিজেও নিয়মিত্ডারে নামায পড়িতে

থাকুন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

হে মু'মিনগণ! তোমরা স্বীয় সত্তা ও পরিজনকে আগুন হইতে বাঁচাও্। (সূরা তাহরীম ঃ ৬) ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ্মাদ ইবন সালিহ্ (র) ........... यায়িদ ইব্ন আসলাম ও যায়িদের পিতা আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন হযরত উমর (রা)-এর নিকট আমিও ইয়াফরা রাত যাপন করিতাম। রাত্রের একাংশ্শে জাগ্গত হইয়া তিনি তাহাজ্জুদ পড়িতেন। কখনও তিনি পড়িতেন ও না। কিন্তু যখন তিনি জাগ্রত হইতেন, তখন তাঁহার পরিজনকেও উঠাইতেন এবং আয়াত পাঠ করাইততন ঃ

আপনি আপনার পরিজনকে নামাযের জন্য হুকুম করুন এবং নিজ্জে নিয়মিতভাবে নামায পড়িতে থাকুন।

মহান আল্লাহৃর বাণী :

আমি তো আপনার নিকট রিযিক প্রার্থনা করি না বরং আমি আপনাকে রিযিক দান করি। নামায কায়েম করিলে, এমন উপায়ে রিযিক আসিবে যে, আপনি চিন্তাও করিতে পারিবেন.না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :


আল্নাহ্রে যেই ব্যক্তি ভয় করে তাহার জন্য আল্মাহ্ উপায় বাহির করিয়া দেন এবং এমনভাবে তাহাকে রিযিক দান করে যে সে চিন্তাও করিতে পারেনা। (সূরা তালাক ঃ ৩)

আল্লাহ্ তাআললা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


আমি মানব জাতিও জিন জাতিকে কেবল আমার ইবাদত কর্লরিবে বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছি............ নিশ্য়ই আল্লাহ্ তাআলাই রিযিকদাতা মহাশক্তির অধিকারী। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬-৫৮) এই কারণেই আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করিয়াছেন ঃ আপনার নিকট রিযিক চাহি না বরং আপনাকে আমিই রিযিক দান করিব। সাওরী (র) বলেন, y


ইব্ন অবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র) ......... হিশাম ও হিশামের

আব্বা হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, হিশাম্মর আব্বা যখন কোন আমীর উসারার বাড়ী গমন করিয়া তাহাদদর জাকজমক দেখিত্ন তখন ঘরে ফিরিয়। আ|সয়। এই আয়াত
 পরিজনকে বনিতেন, তোমরা নামাযের হিফাযত কর, নামাযের হিকাযত কর। অল্লাহ় তোমাদের প্রতি অনুথহ করিবেন।

ইব্ন जবূ হাতিম (র) আরো বনেন, আমার আব্ব| ....... জা'ফর ও সাবিত (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াঢ়েন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন খাদ্য-দ্রন্যের অনট্টের সম্মুখীন হইতেন, তখন পরিজনকে বলিতেন, তোমরা নামাय পড়। তোমরা নামায পড়। সাবিত (爪) আরো বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম মখন ক্সেন বিপদের সमूখীন হইতেন, তখনই তহারা নামাय পড়িতেন। ইমাম তিরমিযী ও ইব̣ন गাজাহ্ (র) .......... इযরত অবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনিন বলেন, রাসূলূন্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছ়েন :
 فقر ن وان لم تفعل ملأت صدر ك شغال ولم اسد نقر ن .
আাল্াহ্ ত‘আলা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! ঢুমি আমান ইবাদতের জন্য অবসর ₹ও তোমার অন্তরকে অমি প্রার্ম্ব দ্বারা পরিপূণ্ণ করিয়া দিব এবং তোয়ার দারিদ্র দূর করিয়া দিব। নচেৎ তোমার অন্তরকে নানা ব্যবস্ততায় পরিপৃণ্ণ কর্রয়া দিব এবং जোমার দার্রিদ্রতও দৃর করিব না।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)........... হयরুত ইব্ন মাসউদ (র।) হইরত বর্ণনা করিয়াছ্ন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি তোমাদের ননী (সা)-কে বলিতে ఆনিয়াছি, বেই ব্যাত্তি, जাহার যাবতীয় চিত্তা-ভাবনা কেবল পরকানের জনাই সীযাবদ্ধ করে। আল্লাহ্ তাহার দুনিয়ার চিত্তার জন্য যথেষ হইয়া যান অর ভেই ন্যাক্তের যাবতীয় চিত্তা-ভাবনা দুনিয়া নাভভর জন্য ছড়াইয়া পড়ে সে চিত্তার বে গহৃরূর भ্পংস হউক না কেন অ|়্াহ্ তাহার কোন পরোয়া করেন না। (ইমাম) ইব্ন মাজাহ্ (র)............ यায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) হইহত বর্ণনা করিয়াছছনন, হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে বলিতে ऊনিয়াছি ঃ

 و جـرُّ غنـاه فـى قلبـه و اتتـه الـنـيـا وهـى ر اغمـة

দুনিয়াটাই যাহার মূল উদ্দেশ্য হয় আাল্মাহ্ তা‘ালা তাহার কাজ ছড়াইয়া দেন এবং দার্রিত্রতকেই .তাহার চক্ষুর সম্মুণ্েে ঢুলিয়া ধরেন। কিন্র দুনিয়ায় কেবন ততট্রকুই সে লাভ করে যতট্টু তাহার জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। আর অখিরাতই যাহার মৃল উদ্দশ্য থাক আল্নাহ্ তহার সকল কাজ সুশৃখখল করিয়া দেন এবং তাহার অত্তরে মুখাপেক্ষীহীনত সৃষ্টি করিয়া দেন এবং দুনিয়া তাহার পদাবনত হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ
 জন্যই দুনিয়া ও আখিরাতের ওভ পরিণতি হইয়াছে। বুখারী শরীফে র্বার্ণত, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইররাদ করিয়াছেন ঃ আমি স্বপ্লে দেখি উকবাহ ইব্ন রাফি‘-এর বাড়ীতে সমবেত হইয়াছি, এমন সময় আমাদের নিকট ‘ইব্ন তাব’ নামক তাজা খেজুর পেশ করা হইল। আমি ইহার তা‘ীী করিয়াছি দুনিয়ায় উচ্চ মর্যাদাও ওভ পরিণতি আমাদের জন্যই এবং আমাদের দীনই উত্তম।


অনুবাদ ঃ (১৩৪) তাহারা বলে সে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? তাহাদিগের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ? (১৩৪) यদি আমি উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা ধ্নংস কৃরিতাম তবে উহারা বল্মিত, হে আমাদিগের পালনকর্তা! তুমি আমাদিগের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিলেন না কেন? করিলে আমরা লাঞ্জিত ও অপমানিত হর্ইবার পূর্বে তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম। (১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই প্রত্ষক্ষা করিতেছি, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা

কর, जতঃপর তোমরা জানিতে পার্রিবে কাহারা রহিয়াছে সর্রলপণথ এবং কাহারা সৎপথ অবনম্মন কর্রিয়াছে।
 সम্বেধन করিয়া বলে \& প্রমািিত কর্রিবার জন্য কোন শ্পষ্ট নিদর্শন পেশ করে না কেন? আল্লাহ্ তাহাদ্রে জবাবে বলেন :

তাহাদের নিকট পৃর্ববর্তী গ্থস্সমূহের স্পীষ্ট দনীল আসে নাই? অর্থাৎ তাহাদের নিকট কি পবিত্র কুরআান অবতীর্ণ হয় নাই? এই কুরআনকেই তে আল্লাহ্ হয়রত সুহাশ্মদ (সা)-এর নিকট অবতীর্ণ করিয়াছেন। অথচ, তিনি একজন উন্মী, লেখ|পড়া শিক্কা করে নাই, जথচ এই মহান অ্ৰন্থ প্বর্ববর্তীদের সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াদছ, যাহা পৃর্বরর্তী গ্রন্থসমূহের উল্লেথিত ঘটনাসমূহের অনুন্রপ। পবিত্র কুরজান পূর্ববর্তী অহ্হসমূহে উল্লেখিত ঘঠনা সমূহের সংরক্ষণকারী। পরবর্তীকালে উহা পরিবর্তিত হইয়। বেই সকন মিথ্যা কন্পিত তথ্য সংব্যেজিত হইয়াছে কুরজান সেই মিথ্যাকেও প্রকাশ কর্র।

ইরশাদ হইয়াছে:



তাহারা বলে মুহাম্দদ (সা)-এর উপর ঢাহার প্রতিপানকের পক্ম হইাত নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ হয় না কেন? आপনি বলিয়া দিন, আাল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রকার মু’জিযা ও নিদর্শন পেশ্ করিতে সক্ষম। তাঁার নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন রহহ়ায়াত আাম তো কেবন একজন সতর্ককারী। তাহাদের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর উপর মহান এহ্থ আল-কুর্ান অবতীর্ণ কর্রিয়াছি যাহা তাহাদের সशুথে পাঠ করিয়া ఆনান হয়। অবশাই উহার মধ্ধ্য প্রG্যেক বিশ্গাস স্থাপনকারী কাওম্মে জন্য রহমত ও নসীহত রহিয়াছ্ছ। (সৃরা আনকাবৃত : ৫०-(১)

বুথারী ও মুসলিম শরীফ গ্রন্থদ্যে রাসুনুন্মাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত র্তিন বলেন ঃ.



প্রত্যেক নবীকেই এমন কিছু মু'জিযা দান করা ইইয়াছে মে উছা প্রত্যক্ক কর্রিয়া মানুষ তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। আমাকে ব্যে মু‘জিযা দান কর৷ হইয়াছে তাহা হইন ওহী অর্থাৎ পবিত্র কুরআান, যাহা চির্গস্থায়ী; অন্যান্য নবীর মু'জিযার ন্যায় অস্থায়ী নয়; তবে আমি আশা করি কিয়ামত দিবসে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হইবে সর্বাপপক্巾া বেশী।

ঊল্লেখ্য বে রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে কুরजান ব্যতিত অন্যান্য আর্রো অসংখ্য মু'জিযা দান করা হইয়াছিল। কিত্তু উপরোক্ত হাদীলে কেবল কুরঅানের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

মহান আল্মাহর বাণী:


যদি আমি তাহাদিগকে পৃর্বেই ধ্পংস করিয়া দিতাম তবে তাহারা অবশাই বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে রাসৃল প্রেরণ করিলেন ন। কেন? অর্থাৎ এই মুহাম্মদ (সা)-এ্রর নবুওয়াতকে অंগ্বীকারকারী এই সকন কাফির্রাদিগকে यদি তাঁহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিবার পৃর্বেই ধংস কর্রিয়া দিতাম, ত্বে তাহারাই আবার এই
 আমাদিগের নিকট রাসূল প্রেরণ করিলেন না কেন? তাহা হইলে আমরা তাহার অনুসরণ করিয়া মুক্তি পাইতে পরিতাম। লাঞ্ছিত ও অপদঙ্ত হইবার পৃর্বে আপনার জয়াতসমূহের অনুসরণ কর্রিত পারিতাম। কিষ্মু আল্লাহ্ তাআালা তাহাদের জবাবে বলিয়াছেন :

यাধৎ না তাহারা য়্র্রণাদায়ক কঠিন শান্তি দেখিবে তাহাদের নিকট সকল নিদর্শন जাসিলেও তাহারা শক্রুতামূনক্যবে ঈমান আনিবে না। কিন্ভু শাস্তি দেখিবার পর ঈমান আনিনে উহা গ্রহণব্যেগ্য হইবে না। অবশ্য তাহারা বেন কোন ওযর পেশ করিতে না পারে এই কারণণ আমি রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করিয়াছি।

## ইরশাদ হইয়াছ্ 。



এই কিতাব আমি অবতীর্ণ করিয়াছি, মুবারক গ্রন্থ। তোমরা ইহার অননুসরণ কর এবং
 ১৫৫)।

অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :
 الُّمْتَ
তাহারা দৃঢ় কসম খাইয়া বলে যদি তোহাদের নিকট কোন সতর্ককারী রাসৃল আগমণ করেন, তবে অবশ্যই তাহারা যে কোন উন্মাত অপেক্ষা র্অধিক হিদায়েত গ্রহণ করিিবে। (সূরা ফাতির : ৪২)

অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে :


তাহারা দৃए শপথ করিয়া বলে, যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তবে অবশ্যই তাহারা ঈমান আনিবে। (সূরা আন‘আম ঃ ১০৯) কিন্তু বাস্তবে তাহারা ঈমান

 অপেক্ষায় থাকি।

মহান আল্লাহৃর বাণী :


অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে কে সঠিক পথের পথিক অর কে হিদাত়়ত প্রাপ্ত। বেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


তাহারা যখন শাস্তি দেখিবে তখন জানিতে পারিবে কে গুমরাহ ছিল। (সূরা ফুরকান : 8২)


আগামী কল্য তাহারা জানিতে পরিবে কে চরম মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট ছিল। (সূরা কামার ঃ ২৬)

আল-হামদুলিল্লাহ! সূরা তোহা-এর তাফসীর সমাপ্ত হইল।

$$
\begin{aligned}
& \text { ঢाফস্গী ः সुরূা জাत्रिয়া } \\
& \text { [পবিত্র মক্কায় অবতীণ্ণ] }
\end{aligned}
$$

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শশার (র).......... আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহফ, মারইয়াম, তোহা ও সূরা আম্বিয়া সর্বপ্রথম অবতারিত সূরাসমূহ এবং ইহা আমার মূল্যবান সম্পদদ।
[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্নাহর নানে (৩রু)]





ইব্ন কাছীর—৩8 (৭ম)


অনুবাদ : (১) মানুষের হিসাব নিকাশের সময় অসন্ম, কিন্তু উহারা উদাসীন ইইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। (২) যখনই উহাদিগের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে উহারা উহা শবণ করে কৌতুকচ্ছলে। (৩) উহাদিগের অন্তর থাকে অমনোযোগী। সীমানংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে, এতো তোমাদিগের মত•একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখিয়া খনিয়া यাদুর কবলে পড়িবে? (8) সে বলিল, আকাশমগ্ডনী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৫) উহারা ইহাও বলে, এই সমস্ত কল্পনা, হয় সে উদ্ভাবন করিয়াছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আনয়ন করুক আমাদিগের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শন সহ প্রেরিত হইয়াছিল পৃর্ববর্তীগণ। (৬) ইহাদিগের পৃর্বে যে সব জনপদ আমি স্পংস করিয়াছি, উহার অধিবাসীরা ঈমান আনে নাই; তবে কি উহারা ঈমান আনিবে?

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষকে সতর্ক করিয়া বলেন, fিয়াगত নিকটবর্তী হইয়াছে অথচ তাহার। অবহেলা ও গাফলতির মंধ্যে লিপ্ত। তাহারা উহার জন্য কোন প্রকার প্রস্রুতি গ্রহণ করিতেছে না। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, অহ্যাদ ইব্ন নস্র (К)

 এবং আখিরাত হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :
 আর জলদি করিও না। (সূরা নাহল ঃ১)
আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছ, চাঁদ ফাট্যিয়াছ, यদি তাহারা কোন নিদর্শন দেখে তবে তাহারা মুখ ফিরাইয়া ধয়। (সূরা কামার ঃ ১-২) হাফিয ইব্ন आাসাক্রাকর (র) হাসান ইব্ন হানীए আবূ নাওয়াস কবি-এর আলোচ্না প্রসংগে आবূল আতহীয়ার একটি কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

## ألنـاس فى تحفلاتهم * ور اـا المنيـة تـطحن

মানুষ অবহেনা ও গাফনতির মধ্যে নিমগ্ন। অথচ মৃত্যুর চাকা দ্রיত ঘুরিতেছে। কবিকে জিজ্ঞাসা করা হইন, আপনি বিষয়টি কিসের থেকে উদ্ধার কারয়াছেন? তিনি বनिলেন,

মহান আল্লাহৃন বাণী :
।
মূসা ইব্ন উবাইদ আমিদী (র)............ आমির ইব্ন রাবীয়া (র) হইত্ বর্ণিত ब্যে একবার এক ব্যক্তি তাঁার বাড়ীতে অতিথি হইন। তিনি তাহাকে যথাযথ য়ু করিলেন এবং রাসূন্ন্নাহ্র (সা)-এর নিকট তাহার বিষয়ে সুপারিশ কর্রিলেন। অতঃপার পুনরায় একদিন লোকটি অমির্রের নিকট আসিয়া বলিন, রাসূনूন্মাহ্ (সা) অযুক অযুক উপত্যকা দান করিয়াছেন। আপনাকে ইহার একাংশ দিব ইহাই আমার ইচ্ঘ। ভ্যে ইহা দ্যারা আপনি ও পরবর্তীতে আপনার উত্তরাধিকারীণণ উপকৃত হইতে পারে। র্রামর বলিলেনন, আপনার যমীনের আমার কোন প্রয়োজন নাই। আজ তো এমন এর্কাট সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা আমাকে দুনিয়া হইতে সস্পুর্ণ নিরুৎসাহ কর্রিয়া দিয়াছছ। আর উইা ইইন ঃ

 সকন লোক রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর উপর অবতারিত ওহীর প্রতি ভ্রুক্কপ কর্র না। এখানে কুরাইশ ও তাহাদের মতাদর্শী অন্যান্য কাফিরদিগকে সম্বেধধন করা হইয়াছ়ে। ইরশাদ হইয়াছে :


তাহাদের নিকট «ে কোন নতুন উপদ্দশাবলী সমাগত হউক না ক্কন উহার প্রতি তাহারা লক্ষ্য করিয়া শ্ববণই করে না, তাহারা কৌতুকের মধ্য দিয়া অসরোয়াপী হইয়া কেবন খনিয়া থাকে।

বুখারী শরীফফ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। র্তিনি বলেন, তোমাদের

হইল কি? বে তোমরা ইয়াহৃদী, নাসারাদ্রর নিকট জিজ্ঞাসা কর অথচ, তাহারা তো তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পরিবর্তন ও পরিির্ধন কর্রিয়াছে। বৃদ্ধি কর্রিয়াছে ও ত্রাস করিয়াছছ। অথচ, তোমাদের ধর্মীয় গ্থন্থ তো অল্প পৃর্বেই অাল্মাহ্র পদ্ম হইততত অবতীর্ণ হইয়াছে, উহাতে কোন অন্য কিছ্রুই মিশ্রিণ ঘটে নাই, সশ্শুর্ণ নির্ভেজোন।

ইরশাদ হইয়াছে :

जার যালিমরা পরশ্পরে চূপিসারে বলে, এই ব্যক্তি অর্থাং রাসূনুলুাহ (সা) তোমাদের মতই একজন মানুয। जোমরা না হইয়া লে নবী হয় কি করিয়া?

মহান আল্লাহ্র বাণী :


তোমরা তাহর অনুসরণ করিবে? তবে তো তোমরা লেই লোককরে সতই বোকা বে याদू দেখিয়া ও ऊনিয়াও উহার অনুসরণ করে। অতঃপর অাল্লাহ্ ত|'আনা তাহাদের এই মিথ্যা जপবাদদর প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

আমার প্রতিপালক আসমনসমুহ ও যমীনের সকল কথাই জান্নে। তাহার নিকট কোন ক্থাই গোপন নহে। তিনিই এই মহান কুরजান অবতীর্ণ কর্তরয়াড়েন। ইহাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ত্থ্য বিদ্যমান। यিনি প্রকাশ্য গোপন সকল fিষয় জানেন। তিনি ব্যতিত এইর্রপ গ্রন্থ অন্য কেহ পেশ্ করিতে সক্ষম নরহ। অতএব ইহা তাঁহারই जবতারিত গ্রন্থ কোন মনুব্বের রচিত নহে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 যাবতীয় অবস্থা জানেন। অল্লাহ্ ত'অালা ইহার মাধ্যমে কাফির্রাদগক্ক ধমক প্রদান করিয়াছেন।

得 মুহাম্মদ (লা) ইহাঁ নিজ্জেই মনণড়া রচনা করিয়াছেন। অত্র আয়াত দ্দারা আল্লাহ্ ত।'আলা ক<িিরদের ইঠকারীত ও নির্বুদ্দিতার উল্লেখ করিয়াছেন। পবিত্র কুরঅান সস্পর্কে তাহারা নানা প্রকার মন্তব্য করিয়াহ্ এবং কেমন সঠিক সিদ্ধান্ত ্রহ্র কার্য়া মন্তব্য করিতে তাহারা পেরেশান হইয়াছে। কখনও তাহারা ইহাক্ যাদু র্বলয়াঢছ, কখনও কবিতা, কथনও অनीক স্বপ্ন আবার কখনও স্বরচিত গ্রন্থ বলিয়া মত প্রকাশ র্কায়াছছ। ইরশাদ

হইয়াছে :

দেখুন, তাহারা আপনার জন্য কত রকম উদাহরণ পেশ করিততঢে, ফলে তাহার৷ বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং কোন সঠিক পথে চলিতে তাহারা সক্ষম নরহে। (সূরা ফুরকান ঃ৯) মহান আল্লাহ্র বাণী :

মুহাম্মদ (সা) যদি বাস্তবিক নবী হইয়া থাকে, তবে সে পূর্ববর্তী ননীঢদদর মত কোন নিদর্শন পেশ করে না কেন? যেমন-হযরত সালিহ্ (আ) উট পেশ কর্যয়াছিলেন, হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ) নানা প্রকার মু‘জিযা পেশ করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ (সা) ও যেন তাঁহাদের মত মু‘জিযা পেশ করে।

আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের জবাবে বলেন :

তাহাদের কাম্য মু‘জিযাসমূহ পেশ করিতে ইহা ব্যতিত অন্য কোন বাধা নাই যে পূর্ববর্তী লোকেরাও ইহা অস্বীকার করিয়াছে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৯) ফলে আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে ধ্নংস করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কাফিরাও যদি মু‘জিয। অবতীর্ণ হইবার পর ঈমান না আনে, তবে তাহাদিগকেও ধ্ধংস করিয়া দেওয়া হইবে।

## ইরশাদ হইয়াছে :



ব্যই সকল জনবসতীকে আমি নিপাত কর্যিয়াছি মু‘জিযা আস্িবার পর তাহার ঈমান আনে নাই বরং তহারা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর্য়াছে, ফালল তাহাদ্দর উপর শাষ্তি অবতীর হইয়াছু। এই সকল লোক যাহারা সুজ্রিযা তলব করিরতঢছছ ঢাহারাও কি ঈমান आনিবে? কখনও নহে। বরং


যাহাদের সশ্পর্কে আপনার প্রতিপানকের বাণী স্থির হইয়াছছ তাহার৷ সকল মু‘জিযা আসিলেও যাবৎ না শাস্তি দেখিবে ঈমান আনিবে না। (সৃরা ইউনুস ঃ ৯৬-৯৭)

কিব্টু তখन ঈমান আনিলে কোন ফায়দা হইবে না। বস্রুত এই সকল কাফিররা রাসূন্ন্নাহ্ (সা)-এর বহ সু‘জিযা প্রত্যক কর্রিয়াছিল বরং রাসূলুল্gাহ্ (সা)-এর এমন মু‘জিयাও তাহারা দেখিয়াছে যাহ পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের মু‘জিযা অ:পক্মা অধিক

শ্পষ। কিন্মু তাহা সত্ত্তেও তাহারা উমান আনে নাই। অতএব পুনরায় মু‘জিযা দেথিতে চওয়া তাহাদের হঠকারিতা ব্যতিত কি.⿰ूই নহে।

ইব্ন आবূ হাতিম (র)........... आनी ইবุন বারাহ লাখุমী (র) জনৈনক রাবী হইতে यिনি হযরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা)-কে বর্ণনা করিতে প্রত্যক্ক কারয়াছ্ন। তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে ছিলাম। आমাদের সহিত হযরত আবৃ বক্র সিদ্দীক (রা) ছিলেন। তিনি কুর্রান পড়িতেছিলেন। এমন সময় আবদুল্মাহ ইব̣ন উবাই ইব্ন সালূল आসিল। সে গদী বিছাইয়া তাকিয়া লাগাইয়া বসিয়া র্পড়িল। বস্তুত সে সুন্দর চেহারার নোক ছিল এবং বাকপ্টুও ছিল। সে হযরত जাবূ বকর (রা)-কে বলিল, হে আাবূ বকর! মুহাম্ম (সা)-কে নিয়া বল, তিনি যেন পূর্ববত্তী আান্যযাদ্দের মত কোন সু'জিযা পেশ করেন। হযরত মৃসা (আ) তাওরাত পেশ কর্রিয়াছিলো। হযরত ঈসা (আ) यাবূর আনিয়াছিলেন, হযরতত সানিহ্ (আ) উট পেশ করিয়াছাছেলে। এবং হযরত ঈসা (আ) ইঞ্জিল ও আসমানী মায়িদা-দস্তরখানা পেশ করিয়াছিিনেন। ইश শ্রবণ করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কাঁদিয়া কেলিলেন। এ সময় হযরত অবূ বকর (রা) সকনকে বলিলেন, ঢোমরা সকলে রাসূনূন্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিত্য় দাঁড়াও এবং তাহার নিকট এই মুনাফিক হইতে মুক্তি লাভের জন্য দর্যখাস্ত কর। তখন রাসূনুল্নাহ্ (সা)
 প্রয়োজন নাই। দজায়মান কেবন আল্লাহ্র জন্য হইতে হয়। তথন আমর। বলিলাম, ইয়া
 (সা) বলিলেন ঃ এখনই হযরতত জিবৃরীী (আ) আসিয়া আমাকে বালালেন, आপনি বাহির হউন এবং ঐ সকল নিয়ামতসমূহের সংবাদ দান কর্রুন যাহা আল্লাহ্ ত"'আলা আপনাকে দান করিয়াছছন। আর যেই মর্যাদা আপনাকে দান করা হইয়াছ্ছ উহাও জানাইয়া দিন। তিনি আমাকে এই সুসং্বাদ দিয়াছিলেন বে, আমাকে লাল কালে। সকন নর্ণ্রে লোকের
 করিয়াছেন, অথচ, আমি লেখাপড়া জানি না। আমার পৃর্ব ও পরননত্তী সকন ভুল-জ্রুটি
 সাহাय্য করা হইয়াছে। আমার সম্মুথ্য আমার প্রভাব বিস্তার করা| ছইয়াছু। আমাকে কাউসার নামক হাউয দান করা হইয়াছে। এবং কিয়ামত দিবসেে আমার হাউयই সর্বাপপক্ষা বড় হাউय হইবে। আল্লাহ্ ত‘আলা আমাকে 'মাকান যাহহৃদ' নামক সর্ব্বেচ্চ স্থান দান করিবার ওয়াদা করিয়াছেন। অথচ, সকন মানুষ তখন র্অস্থ় হইয়া মাথা নত করিয়া থাকিবে। আমাকে আল্লাহ্ ত'আলা লেই দলভুক্ত করিবেন যাঁহারা সর্বপ্রথম কবর হইতে উথ্থিত হইরেন। আমার সুপারিশে আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা

হিসাবে বেएেশতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্ অ‘আলা আমাকে রাঁ্ট্ ও সম্রাজ্য দান করিয়াছেন। এবং বেহেশ্ত্তের মধ্যে সর্বোচ্চ বানাখানা আমাক্ক দান করিবেন। আরশ্বাহক ফিরিশৃ|তাগণ ব্যতিত আর কেহ আমার ঊর্ধে থাকিরে না। आगার উম্যতের জনা গণীমাতের মাল হালাল করা হইয়াহে। অথচ, পৃর্বে কাহারও জন্যা ইহা হানাল ছিন ন। । হাদীসটি অরশশ্য গারীব।


অনুবাদ : (৭) তোমার পূর্বে ওইী সহ মানুষই পাঠাইয়াছিলাম, তোমরা यদি না জান তবে জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা কর। (b) এবং আমি ঢাহাদিগকক এমন দেহ বিশিষ্ট করি নাই যে, তাহারা আহার্য গ্রহণ করিত না; ঢাহারা চিরস্থায়ীও ছিল না । (৯) অতঃপর আমি তাহাদিগের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিলাম-यথা, আমি উহাদিগকে ও যাহাদিগকে ইচ্ছা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং যালিমদিগকে করিয়াছিলাম ধ্নংস।

তাফসীর ঃ যাহারা কোন মানুষের রাসূল হওয়াকে অস্বীকার করে আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন :


পূর্ববত্তী সকল রাসূলগণকে আমি মানুষের মধ্যে পুরুষকেই নির্বাচিত করিয়াছি। তাহাদের কেইই ফিরিশ্তা ছিলেন না। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াডছ :

रु নবী! আপনার পূর্বে জনপদের পুরুষদিগকেই কেবল আসা নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা ইউসুফ : ১০৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


আপনি মানুষের মধ্যে কোন নতুন রাসূল নহেন।
প্রাচীনকালে যেই সকল লোক মানুষের রাসূল হওয়াকে অস্বীকার কর্করত তাহাদের
 হিদায়াত দান করিবে? (সূরা তাগাবুন ঃ ৬)

## আল্মাহ্ তা‘আলা এই কারণেই বলেন :


यদি তোমরা এই বাচ্তব সম্পর্কে অবগত না হইয়া থাক তরে ইয়াহৃদী ও নাসারাদের মধ্য হইতে এবং অন্যান্য যাহারা এই বিষয়ে অবগত তাহাদিগক্ক জিজ্ঞাসা কর বে, পৃর্বে

 একটি বড় নিয়ামত বে, তাহাদের মধ্য হইতে রাসূন প্রেরণ করিয়াছছছন ব্যেন তাহারা তাহাদদর ন্যায় মানুষ রাসূল হইতে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান সহজজই গ্রহণ করিতে পারে।

মহান আল্নাহর ইর্াাদ :
وُمَا جَعَنَّهُهْ جَسَدَا لاَّ يَكَكُلُوْنَ الطَّكَامَ

তাহাদিগের এমন শরীরর আমি দানী করি নাই বে, তাহারা আহারই করিত না বরং তাহাদিগকে রক্ত মাংস বিশিষ্ট শরীর দান করিয়াছিলাম। ফাল তাছারা পানাহার করিতেন।

यেমন অন্য ইরশাদ ছইয়াছে :


পূর্বে আমি যত রাসূনকে প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই অন্যানা ল্লাকের ন্যায় পানাহার করিতেন এবং ব্যবসা-বািিজ্যের জন্য বাজার্ চলা|িির। র্কররত্তন। (সূরা ফুরকান : ২০) ইश তাহাদের পক্ষ ক্ষতিরও ছিল না এবং অপসানজনকও ছিল না। यদিও মুশরিকদ্দে এই ধারণা ছিল। বেমন তাহারা বলে ঃ


এই লোকটি কেমন রাসূল যে, সে যে পানাহারও করে আবার বাজাররও যাতায়াত করে। তাঁহার সহিত ফিরিশ্তা কেন আসে না, যিনি তাহার র্সহহত দাওয়াতের কাজ করিবেন, মানুষকে•সতর্ক করিবেন। কিংবা তাঁহাকে ধনভাণার্রে মালিক করিয়া দেওয়া হইল না কেন? অথবা ঢাঁহাকে কোন বাগানেরই মালিক করিয়া দেওয়া হইত, যাহা ইইতে সে সচ্ছন্দে ফল-ফলাদী আহার করিত। (সূরা ফুরকান : ৭)
 একটি নির্দিষ্ট কান জীবন-ধারণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিতেন।

ইরশাদ হইয়াছে:
 চিরস্স্থায়িত্দ দান করি নাই। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৪) অবশ্য তাঁহাদের নিকট অহী প্রেরণ করা হইত। ফিরিশ্ততাগণ আল্লাহ্র হুকুমে ঢাঁহাদের নিকট আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ লইয়া অবতীর্ণ হইতেন।

## মহান আল্মাহ্র বাণী :

 করিবার যে ওয়াদা করিয়াছি উহা আমি সত্য প্রমাণিত করিয়াছি এবং তাহাদাগকক নিপাত করিয়াছি। আমি শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছি। অত্র্র্রমকারী ও রাসূলগণের আনীত ওইীর্কে অস্বীকারকারী তাহারাদগকে আমি ধ্ধং করিয়াছি।


ইব্ন কাছীর——৫ (৭ম)

অনুবাদ : (১০) আমি ঢো তোমাদিগগের প্রতি অবতীর্ণ কর্রিয়াছি কিতাব, যাহাতে আছে ঢোমাদিগের জন্য উপদেশ তবুও কি তোমরা বুঝিবে না? (১১) আমি ধ্ধংস কর্যিয়াছি কত জনপদ, यাহার অধিবাসীরা ছিন যালিম এবং ঢাহাদিগের পরে সৃষ্টি করিয়াছি অপর জাতি। (১২) অতঃপর যখন উহারা আমার শাষ্ঠি প্রত্যক্ করিল ঢখनই উহারা জনপদ হইচে পালায়ন কর্রিতে লাগিল, (১৩) উহাদিগকে বলা इইয়াছিল পলায়ন করিও না এবং ফিরিয়া আইস তোমদিগেের ভোগ সষ্ষারের নিকট ও ঢোমাদিগগর আবাসগৃহহ, হয়ত এ বিষয়ে ঢোমাদিগক্ক জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। (১8) উহারা বनिন, হায় দুর্ভেগ আমাদিগের! জামরা ঢো ছিলাম यালিম! (১৫) উহাদিগগর এই আর্তনাদ চলিতে থাকে যতঋ্巾ণ না আমি উহাদিগকে কর্তিত শস্য ও निर्বাপিত অগ্নি সদৃশ না করি।



जবশাই আাম ঢোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ কর্য়য়াছি যাহাতত তোমাদের জন্য नসীহত রহিয়াছ্।। হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন, তোমাদদর সর্শ্যাদা নিহিত রহিয়াছে। হাসান (র) মুজাহিদ (র) বলেন, যাহাতে তোমাদদর আল্লাচন। রহিয়াছছ,
 এবং ইহা গ্রহণ করিবে না? বেমন অনנত্র ইররশাদ ইইয়াছে :

এবং এই কুরজান আপনার জন্য ও আপনার কাওমের জন্য নসীशত্বাণী এবং অচিরেই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। (সূরা যুখরুফ : 88)

মহান আল্লাহ্র বাণী :


आর আমি কত জনপদ अ্সংস করিয়াছি, যাহার অধিবাসীরা ছিন সীगানংঘনকারী।

وَكَمْ اَهتَكَكَنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحِ

হযরত নূহ (আ)-এর পর বহু জাতিকে ধংস করিয়াছি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৭)

আর কতই না জনবসতীকে আমি ধ্বংস করিয়াছি। কারণ তাহারা যা|লিম ছিল এবং এখন ধ্বংসস্তুপ ইইয়া পড়িয়া আছে (সূরা হাজ্জ ঃ 8৫)

মহান আল্মাহ্র বাণী ঃ
 সম্পদায়কে সৃষ্টি করিয়াছি।

মহান আল্মাহ্র বাণী :
 বুঝিল যে, আঘাত অবশ্যই অসিতেছে করিতে লাগিল। আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিদ্রুপ করিয়া বলেন :


তোমরা পলায়ণ করিও না বরং তোমরা যেই সকল বাসস্থান্ন আনন্দ উল্লাস করিতে
 যাইতে পারে যে, তোমাদিগকে দেওয়া নিয়ামত সমূহের তোমর৷ শ্রোক্র করিয়াছ কি ना?

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 হায়! আমাদের দুর্ভোগ আমরাই যালিম ও অত্যাচারী। কিন্তু ইহা তাহাদের পকুক্ষ কোন উপকার করিবে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

তাহাদের এই ফরিয়াদ ঢাহাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি চলিত্তই থাকিবে এমনকি আমি তাহাদিগকে নির্মূল ও নিপাত করিয়া ফেলিব। তাহারা চিরতর্র নীরব ও নিশ্ল হইয়া যাইবে।

##  الوَيّْلُمْمَّ تَصْنُوْنَ

##  وَالَ يَسْتَسِرونِ عَنْعَبَادَّهِ 

অনুবাদ : (১৬) আকাশ ও পৃথিবী এবং যাহা উহাদিগের অন্তবর্তী তাহা আমি
 आমি তাহ করি নাই। (১৮) কিত্তু জামি সত্য ঘ্যারা আঘাত হানি মিষ্যার উপর ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয়। এবং ঢৎক্পণাৎ মিথ্যা নিচ্চিহৃ হইয়া যায়। দুর্ভোগ তোমাদিগের! তোমরা যাহা বলিতেছ তাহার জন্য (১৯) জাকাশমఆনী ও পৃথ্বীতে যাহারা আছে ঢাহারা ঢাঁহারই, ঢাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা আছে তাহারা অহफকারবশে ঢাহার্র ইবাদত কর্যা হইতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। (২০) ঢাহারা দিবারাত্র ঢাঁহার পবিত্রতা ও সহিলা ঘোষণা করে, ঢাহারা đৈথিল্য করে ना।

তাফ্সীর ः আল্লাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন, তিনি আসমানসমূহ ও পৃথিंবী সত্য ও ইনসাফ্রে ভিত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন তিনি অসৎ লোকদিগক্ক তাহাদ্রর শাস্তি এবং সৎ ও নেক্ক্রার লোকদিগকে তাহাদের বিনিময় ও পুরক্কার দান র্করতত পার্রে। তিনি आসমান যমীন অনর্থক ও থেলাধুলার জনা সৃষ্টি করেন নাই। ইরশাদ হইয়াছছ :

نَوَيْلْ لِّلَّنِّنْ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ

आসমান যমীন ও উহাদ্রে মাঝ্মে অবস্থিত বস্ত্র आামি বাতিল ও অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। ইश जো কেবল কাফির্দের ধারণা। এই সকল কাফি্রদ্রর জন্য বড়ই অকন্যাণ ও দোয়ের আধ্তন রহহিয়াছে। (সূরা সাদ : ২৭)

মহান আब्नाহৃর বাণী :

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ (র) ইহার ব্যাখ্যা কর্যিয়াছ্ছন, यদি খেলাখুলা করাই আমার সৃষ্টির উল্দেশ্য হইত, তবে আমার নিকট হইতেই উহা বানাইয়া নইতাম। বেহেশ্ত, দোযখ, মৃত্য, হাশ্র ও হিসাব-নিকাশের কোন প্রক্যেজন ছিল না। হাসান ও
 यদি স্তী বানাইবার উफ্দশ্যই হইত তবে আমার নিকট বে সকল সুদ্দীী হ্র রহিয়াছে উহাদিগকে ত্ত্রী বানাইতাম। ইক্রিমাহ ও সুদ্টী (র) বলেন, 'له' অর্থ সন্তান। এই অর্থ এবং পৃর্ব্বে অর্থ একই মর্মের।

বেমন আল্পাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন :


यদি আল্লাহ্ ত'‘আলা সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিতেন, তরে তাহার মাথলূক ইইতে তাহার ইচ্মামত যাহাকে ইচ্ম সন্তান বানাইতেন। কিত্তু আল্ধাহ ইহ। হইত্ত সশ্মুণ পবিত্র। তিনি এক ও অদ্দিতীয়। তিনি মহা প্রতাপের অধিকারী। (সূরা যুসার ঃ 8)

তিনি স্বীয় সত্তাকে সন্তান গ্রহণ হইতে পবিত্র রাখিয়াছেন। বনশশ।বত এই সকল ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা বেই মিথ্যা অপবাদ আর্রোপ করিয়াছে। যেমন-তাহারা হযরত
 কना বनिয়াহে।

তাহাদের এই সকল অপবাদ ইইতে বহু উর্ধে (সূরা বনী ইসূাগলঃ : ৪৩)




মহান আল্gাহ্র বাণী :
 বाতিन সরিয়া পঢড়ে। এবং উश निर्মূन হইয়া याয়। आল্লাহ্র জন্য সন্তান স্থির করিয়াহ্রে তোমাদের এই অপবাদ তোসাদদর অকন্যাণের
 দাসতৃ স্বীকার করিয়াছছ। তাঁহারা দিবারাত্র তাঁহারই পবিত্রতা দোষণা কর্র।

মহান আল্মাহ্র বাণী :
 ঢাহারা আল্লাহ্র ইবাদত ও দাসত্ত স্বীকার করিতে অহংক্কার কর্রে না।

ইরশাদ হইয়াছে:


মাসীহ ইব্ন মারইয়াম ও আল্লাহ্র বান্দা হইতে কোন নজ্জাবোধ করে না আর আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাঞ্ত ফিরিশ্তাগণও কোন লজ্জাবোধ করে না। আর বেই ব্যক্তি আল্নাহ্র দাসত্ণ স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে আল্মাহ্ তাহাদদর সকনকেই কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিবেন। এবং ঢাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। (সূরা নিসা : ১৭২)


## মহান আল্লাহ্র বাণী :

位 ঘোষণা করিতে থাকে কোন প্রকার অলর্সতা করে না। তাঁহারা সশ্শৃর্ণ木্ণপ আল্নাহ্র जনুগত।

ইরশাদ হইয়াছে :

তাহারা (ফিরিশতাগণ) আল্নাহ্র কোন নির্দেশ অমান্য করর ন।। বেই হকুম তাহাদিগকে করা ইউক না কেন তাহারা উহা পালন করিয়l থাকে। (সূরা তাহ্রীম ঃ ৬)

ইব্ন आবূ হাতিম (র).......... হयরত হাকিম ইব্ন হিযাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বনেন, একদা রাসূলুল্নাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামণণণর সহিত

 না। তখন রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমি আসমানের কটমট শদ্দ ধন্তে পাইতেছি। এবং আসমান হইতে তো এই শদ্দ হওয়াই উচিত। কারণ আসসান্ এক বিঘত স্থানও এইর্রপ নাই ব্যইখানে কোন কোন ফিনিশ্ত্ত সিজ্দায় কিংবা দঔায়সান নাই। হাদীসটি গারীব। जन্যান্য মুহাদ্সিসণণ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। ইব̣ন আবৃ হাতিম (র) হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতেও বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র)........ আবদুল্নাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন নাওফিল্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, বাল্যকালে আমি কাব আহবার্রের নিকট বসিয়াছিলাম। আমি তাহाকে তাঁহাদের পারশ্পরিক কথ্থা বলা, আল্লাহ্র পয়গাম পৌছান ও আমল করাও कি ফিরিশ্তাগণকে তাসবীহ্ হইতে বিরত রাথ্ না? তিনি আযার সম্পক্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকটি কে? লোকেরা বলিন, আবদুল মুত্তানিবের নংশীয় ছোন । তখন তিনি আমার মাথায়. চूম খাইলেন এবং বলিলেনন, বৎস! তাহার তাসবীহ़ ঠিক তদ্রুপ যেমন তোমাদরর জন্য শ্বাস প্রশ্ধাস। তুমি কি কথাবার্ত বলিতে ও চলাচল করিবার সময় শ্বাস-প্রপ্ধাস গ্গণ কর না?


অনুবাদ : (২১) উহারা মৃত্তিকা হইতে তৈর্রী বে সব দেবত গ্গহণ করিয়াছে লেইఆ্ি কি মৃতকে জীবিত কর্রিতে সক্ষম? (২২) यদি আল্লাহ বাতিত বহু ইলাহ থাকিত জাকাশমఆनी ও পৃথিবীতে তবে উভয়ই প্রংস হইয়া যাইত। অতএব উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আর্রশের অধিপতি আল্লাহ পবিত, মহান। (২৩) তিনি যাহা করেন, সে বিষয়ে ঢাঁহাকে প্রশ্ন করা যাইবে না; বর্রং উহাদিগকেই প্রশ্র করা হইবে।

जাফস্গীর : व্যই ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য ইলাহ্ স্থির র্কারয়াছ़ অল্লাহ্ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন :

আল্লাহ্ ব্যতিত অन্যান্য ব্যে সকল ইলাহ্ তাহারা স্থির কর্কিয়াছছ, সেই সকল ইলাহ্ বা কি যমীন হইতে মৃতদিগকে জীবিত করিয়া উঠাইতে সক্ষম; নি‘্য় নহহ। जতএব এমন অক্ষম বয্ভুরে তাহারা কি করিয়া আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করের এবং উহার ইবাদত করে? অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন :

আসমান-यমীনে আল্লাহ্ ব্যতিত यদি অন্য ইলাহ্ थাকিত তরেে দুইটাই ধংং হইয়া যাইত।

যেমন অনাত্র ইরশাদ לইয়াছে :


আল্মাহ্ তাআলা কোন সন্তান গ্রহণ কর্নেন নাই, আর না তাহার শীীক অন্য কোন ইনাহ্ আছে। यদি এমন হইত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং প্রত্যেকেই অপরের উপর বিজয়ী হইবার চেট্টা করিত। (সূরা মু’মিনুন ঃ ৯১)

মহান আল্লাহৃর বাণী :


আরশের প্রভ্ মহান আাল্পাহ্ তাহাদের উজ্টট উক্তি হইত্ত প্পাব। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র জন্য সন্তান ও শরীক স্থির করিয়াছে, আাল্লাহ্ ত‘আলা উহা হইত়ে পবিত্র ও তাহাদের এই অপবাদের বহ উর্ধে i

মহান আল্লাহ্র বাণী :

মহা স্রাট তাঁহার মহজ্, ঢাঁহার প্রতাপ, ঢাঁহার সর্বব্যপিজ্ঞান, ঢাঁহার ইনসাফ ও

 করা হইবে।

বেমন ইরশাদ হইয়াছে :

আপনার প্রতিপানকের কসম আমি তাহাদের সকনকেই তাহাদদর কার্যকনাপ সস্পর্কে অবশ্যাই জিজ্ঞাসা করিব।

-معرْوْون

অনুবাদ : (২৪) উহারা কি ঢাঁহাকে ব্যতিত বহ্ ইলাহ অহন করিয়াছে? বলুন, তোমরা তোমাদিগের দলীন প্রমাণ উপ্থিত কর। ইহাই আমার সеণে যাহারা আছে তাহাদিগগের জন্য উপদেশ এবং ইহাই টপদেশ ছিল আমার পৃর্ববত্তীগণের জন্য। কিত্তু উহাদিগেন্র অধিকাশশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে উহারা মুখ ফিন্রাইয়া নয়। (২৫) জামি ঢোমার পৃর্বে এমন কোন রাসূন প্রেরণ করি নাই ঢাহার পতি এই ওহী ব্যতিত বে, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সুতরাং অামারই ইবাদত কর।

তাফসীী ঃ আল্dাহ্ ত'আলা ইর্রশাদ করেন :
آَ اتَخْذُوْا مَنْ دُوْنَّهِ
 هَذَا ذْكُرْ

 কিতাবসমূহ তাহাদ্দর বক্ত্ববির্রোধী। পূর্ববর্তী নবীগণণর প্রাত লেই সকল কিতাব অবতারিত হইয়াছে উহার প্রত্যেক কিতবেই এই সত্য বিদ্যगণ লে, आল্ধাহ্ ব্যত্তিত অन্য কোন উপাস্য নাই। কিब্ম হে মুশরিকদল, তোমরা এই সতাকা fিকাস করো না। ফলে তোমরা উহা হইতে বিমুখ হইয়া থাক।

মহান আল্লাহ্র বাণী :



হে মুহাশ্দ! আপনার পূর্বে শে কোন রাসৃন আমি প্রেরণ কর্কিয়াদা তাঁার নিকট এই ওशী অবতীর্ণ করিয়াছি বে, আমি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন মা‘বৃদ নাই। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।

ইরশাদ হইয়াছছ :


হে নবী! আপনার পূর্বে যেই নবী আমি প্রেরণ করিয়াছি আপ্পান জিজ্ঞাসা করুন, পরম করুণাময় আল্লাহ্ ব্যত্তি অন্য কোন উপাস্য আমি নির্ধারণ কর্সয়াছি কি যাহাদের ইবাদত করা হইত? (সূরা যুখরুফ : 8৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে এই নির্দেশ দিয়া একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যে তোমরা কেবল আল্মাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুতকে গ্রহণ থেকে বিরত থাক। (সূরা নাহন ঃ ৩৬) প্রত্যেক নবী কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত্তর প্রতি দাওয়াত দিয়াছেন। কিন্তু মুশ্রিকদের কাছে একাধিক ইলাহ স্থির করিবার বিষয়ে কোন দলীল-প্রমাণ নাই। তাহাদের দীলীল সবই বাতিল-অকেজো। তাহাদের উপর আল্মাহ্র ক্রোধ বর্ষিত হইবে এবং তাহাদের শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।


অনুবাদ ঃ (২৬) উহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পবিত্র, মহান! তাহারা তো তাঁহার সম্মানিত বান্দা। (২৭) তাহারা আগে বাড়িয়া কথা বলে না; তাহারা তো তাঁহার আদেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে। (২৮) তাহাদিগের সম্মুঢে ও পচচাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। তাহারা সুপারিশ করে ওধু উহাদিগের জন্য यাহাদিগের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (২৯) তাহাদিগের মধ্যে বে বলিবে, আমি-ই ইলাহ্ তিনি ব্যতিত, তাহাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এইভাবে আমি. যালিমদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

ঢাফসীর ঃ ব্যই ব্যক্তি এই ধারণা করে বে, ফিরিশ্তাগণ আল্ধাহ্র সন্তান-বেমন আরবের মুশরিকরা বলিত বে, ফিরিশিত্তাগণ আল্মাহ্র কন্যা। আল্পাহ্ ত'অালা তাহাদের
 ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র সপ্যানিত বান্দা। আল্লাহ্র নিকট তাহার৷ বড়ই মর্यাদাশানী। তাহারা কাজেকর্মে আল্লাহ্র খুবই অনুগত।


তাঁহরা আগে বাড়িয়া কোন কथা বলে না এবং আা্ধাহৃর কোন নিার্দারxর বিরোধিত করে না ব্রং তাহাদের প্রতি বে কোন নির্দেশ হয় স্বতষ্ৰৃর্তভার্র পালন করর। আল্লাহ্ তা‘আলা সর্বঙ্ঞ কোন কিছুই তাঁহার নিকট গোপন নহে।

যাহা কিছু তাহাদের সস্যুখে রহিয়াছে এবং যাহা কিছু তাহাদ্দী পশচাতে রহহিয়াছে, আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন।

মহান আল্মাহ্র বাণী :
 সুপারিশ করিবে যাহার জন্য আল্মাহ্র মর্জি হইবে।

यেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছ্ :
 তাহার নিক্টট সুপার্রি৷ করিতে পারে। (সুরা বাকারা ঃ ২৫৫) ইরশাদ ইইয়াছ্ :

তাঁহার অনুমতি ব্যতিত কোন সুপারিশিই কজজ আসিবে না। (সৃরা সাবl ঃ ২৩) এই প্রকার আরো অনেক আয়াত পবিত্র কুরআানে বিদ্যমান।

 কেহ ইহ বলিবে যে, আল্gাহ ব্যত্তি আমিও্ও অকজন ইনাহ্ তাহা হইলে-


তাহার এই কথার বিনিময়ে আমি তাহাকে জাহান্নামের শাাশ্ু দিব। আর যালিমদিগকে অমি এমনি করিয়াই শাস্তি দিয়া থাকি।

ইহা একটি শর্ত এবং শর্ত্রে জন্যা সংখটিত হওয়া জরুরী নাহ । অর্থাৎ ইহা জরুরী নহে ভে, আনাহ্র প্রতি স্পানিত বান্দাগণণর মধ্য হইতে কেহ এगন কथা বলিবে এবং সে এই শাস্তি ভোগ করিবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

আপনি বলুন, যদি আল্লাহৃর কোন সন্তান থাকে তবে আমি সেই আল্লাহ্র সর্বপ্রথম বান্দা। (সূরা যুখরুফ :৮১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


যদি আপনি শিরক করেন, তবে অবশ্যই আপনার আমল নষ্ট হইয়া যাইবে এবং আপনি ক্ষত্ত্প্পস্তদের অন্তর্ভূক্ত হইবেন। (সূরা যুমার ঃ ১৫) আয়াতদ্বল্যের মধ্যে শর্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ না আল্লাহ়র কোন সন্তান হইয়াছে আর না নবী করীম (সা) কোন শির্ক করিয়াছেন।



(ry) ( ${ }^{(\mu)}$


অনুবাদ ঃ (৩০) যাহারা কুফরী করে, ঢাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমজ্ণী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতক্রোতভাবে। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছू সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে। তবুও কি ঢাহারা বিশ্বাস করবেনা? (৩১) এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সৃদৃঢ় পর্বত যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক ওদিক ঢলিয়া না যায় এবং আমি উহাতে করিয়া দিয়াছি প্রশস্ত পথ যাহাতে উহারা গন্তব্যস্থলে পৌীছিতে পারে। (৩২) এবং আমি আকাশকে করিয়াছি সুরক্ষিত ছাদ ; কিন্তু উহারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী

হইতে মুখ ফিরাইয়া নয় । (৩৩) আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন রার্রি ও দিবস এবং সূর্य ও চন্দ্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্巾পাথ বিচরণ করে।

তাফ্সীী ঃ অল্gাহ তাঁহার শক্তি, সায্রাজ্য ও প্রতাপের কথ| উत্লেখ কর্করয়া বনেন,


 করিয়া শরীক করে। তাহারা কি ইহা জানে না বে, আসমন ও যর্गীন প্রথম একে অপরের সহিত মিলিত ছিন। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা উতয়াকক থৃথক করিয়া দিয়াছেন। সাতটি আসমান ও সাতটি যমীন করিয়াছেন এবং শূ!ণাার মাধাঁম সকনকে পৃথক করিয়াছেন। আর আসমান হইতে যমীনে বৃষ্টিবর্ষণ করিয়। যगীन হইতে তিনিই ফসল উৎপাদন করেন। ইরশাদ হইয়াছছ :

প্রত্যেক প্রাণ বিশিষ্ট ব্যুকে আমি পানি দ্মারা সৃষ্টি করিয়াছি। ইহার পরও कি তাহারা ঈমান आনিবে না। অর্থাৎ তাহারা প্রত্যক্ষভবে এসব সৃষ্টিকে অবাললাকন করিত্তেহ বে, ঐ্রসব ধীরেরীরে বড় হইতেছে। এই সব কিছুই প্রমাণ করে ভে, একজন স্বয়ংসস্শুর্ণ সর্ব শক্তিমান, সৃষ্টিকর্ত রয়েছেন। তিনি যাহা কিছू ইচ্ছা সৃষ্টি কর্তए সক্ছग। কোন সাধক কবি বলিতেছেন :

প্রত্যেক বস্তুতেই নিদর্শন রহিয়াছে যাহা ইহাই প্রমাণ করর ৷র আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।

সুফিয়ান সাওরী (র)......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢ়ে বাণ্তত শে তাঁহাকে জিজ্ঞোসা করা হইল, রাত পূর্বে না দিন? তখন তিনি বলিলেন, आসসান ও যমীন যখন মিলিত ছিন উহার মধ্বে কোন ফাঁকা স্থান ছিল না, তখন অক্ধকার ব্যাত্ আর কি ছিল? ইহা দ্বারা এই তথ্যই জানা যায় বে রাত দিনের পূর্বে।

ইবৃন অবূ হাতিম (র)......... হयরত ইবৃন উমর (রা) হইাত বর্ণন। করিয়াছেন,

 প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, এই শায়খ্থর নিকট ইহার ব্যাথ্যা জিজ্ঞাসা কর এবং তিনি বেই ব্যাখ্যা করেন উহা আমাকেও জনাইবে। অতঃপর লোকটি হয়রত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করিল এবং আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসl করিল। হযরত ইব্ন

আব্বাস (রা) ইহার ব্যাখ্যা প্রসণণে বলিলেন ঃ আাসমান ও যমীন উভয় মিলিত ছিল। आসমান হইতে বৃষ্ঠি বর্ষিত হইত না এবং যমীন হইতেও ফসল উৎপন্ন হইত না। কিত্তু আল্নাহ্ যখন যগীনের বাসিন্দা সৃষ্টি করিলেন, তখন আসমন হইত্ত বৃষ্ট বর্ষিত হইতে刃ুরু হইল, যমীন হইতে ফ্সন উৎপন্ন হইতে লাগিল। অতঃপর লোর্কটি হযরত ইব্ন
 ওনাইলেন। হযরত ইবৃন উমর (রা) বলিলেন, এখন বুঝিভে পার্য়াছ ঢো বে, হযরত ইব্ন আব্মাস (রা)-কে কুরআনের বিশেষ জ্ঞান দান করা হইয়াছা ।

ইসমাইন ইব্ন আবূ খালিদ (র) বলেন, একবার আমি আবূ সালিহ্ হানাফীকে "نَí
 বলিলেন, প্রথমম আসমান মাত্র একটি ছিনন। অতঃপর जাল্লাহ् উহাকে সাতটি आসামনে পরিণত করেন এবং যমীনও মাত্র একটি ছিল অতঃপ্র সাতটি যমীন্ন পরিণত করেন। মুজাহিদ (র) অনুক্রপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন প্রথমে আসমান ও यমীন একত্রিত ছিন না। সাঈদ ইবৃন জুবাইর (ন) বলেন,
 উপরে উঠাইলেন এবং যমীনরে উহা হইতে পৃথক করিলেন তখন একটি অপরটি হইতে ফাঁকা হইয়া পেন। যাহার উল্লেখ আল্লাহ্ পবিত্র কুরআানে উল্লেখ রারয়াছ়ে। হাসান ও কাতাদাহ (র) বনেন, আসমান যমীন উভয়ই প্রথম্ম একত্রিত ছিল, কিষ্ু পরে উভয়ের
 জিনিস হইল পানি।

ইবৃন হাত্মি (র)....... হযরত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বণণণত এে, একদা তিনি
 যায় এবং অন্তর আনন্দে অর্রিয়া যায়। আপনি আমাদিগকে জানাইয়া দিন, প্রত্যেক বস্ভুর
 হইয়াছে।

ইমাম আহ্মাদ (র)........ হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসৃলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূনাল্ধাহ্! আপনার প্রতি দৃটিপিপাত করিলে আমার অন্তর আনন্দে পরিপুণ্ণ হয় এবং চক্মু শীতল হয়। প্রত্যেক বস্যুর মৃন কি আপনি অনুश্থপপূর্বক বनিয়া দিন। তিনি বनিলেন ঃ পানি দ্বারাই প্রত্তেক বস্তু সৃষ্টি করা হইয়াছে। হযরত আবূ হরায়রা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্ধाহ্র রাসৃন! আমাকে এমন আমল শিক্ষা দান করুন যাহা পালন করিয়া আমি বেহেশোত্ প্রর্বশ করিতে পারি, তিনি বলিলেন :


সানামের বিস্তার কর, জাহার দান কর, আাষ্মীয়তার বকন অট্টট রাখ এবং রাত্রিবেলোয় সালাত পড় ঘখন অন্য লোক ঘুমন্ত থাকে। অতঃপী fিরাপদ্দে বেহেশৃতে প্রবেশ কর। ইমাম আহ্মাদ (র) হাদীসটিকে আবদ্দুস্ সামাদ, আফ্ফান, বাহয (র) হইতে তাহারা হাম্মাম (র) হইতেও বর্ণনা করিয়াছছন। কিষ্ৰু এই সূ,্রে কেবল তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন। আবশ্য এই সনদটি ইমাম বুখারী ও মুসলিচেরে সতননুযয়ী ও্यু
 ইব্ন আবূ আরুনাহ (র) কাতাদাহ (র) হইতে মুরসালক্রপে হাদীসটি বর্ণনা কর্যিয়াছেন।

মহান আল্gাহ়র বাণী :
 यমীনককে প্রতির্ঠिত রাখিয়াছে, যেন যমীন হেলিয়া দুলিয়া না পড়ে। এगন হইলে মনুষ স্থির হইয়া বসবাস করিতে সক্ষম হইবে না। यমীনের এক চতুর্থাশ্ বাদ দিয়া অবশি্ষ্ট তিন ভাপই পানির মধ্যে নিমজ্জিত। এই এক-চতুর্থাংশ পানির বাইর্রে থাকার কারণে यমীনের অধিবাসী সূর্থ্যের কিরণে আসমান এবং অন্যান্য নিদর্শনগমূহ প্রত্যক্ষ করিতে
 যেন মানুম নইয়া হেলিয়া না পড়় :

মহান আল্লাহ্, বাণী :
 করিয়াছি যেন তাহারা এক স্থান হইতে অন্যস্হানে, এক দেশ হইত্ত অন্য দেশে প্ৗৗছইতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পৌছিবার জন্য পাহাড় পর্বত র্খতি্বক্ধক হইয়া থাকে। কিন্ত্র আল্লাহ् স্বীয় অনুগ্রহে এই সকন পাহাড় পর্বত সযূহ্হর गাল্র গিরিপথ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন যানুভের চলাচল করিতে অসুবিধা না হয়।

এই জন্য ইর্রাদ হইয়াছে :
"ْتْ
মহান আল্লাহৃর বাণী :
 সৃষ্টি করিয়াছি। উश্ কুব্বা-গহুজ-এর মত স্থাপিত।

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন :


২৮৮
তাফসীরে ইবন কাছীর
এবং আসমানকে আমি আমার ক্ষমতবলে নির্মাণ করিয়াছি এবং তাহাকে আমিই
 আসামনের আর যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাহার (সূরা আস-শ|যস"ঃ৫)

আরও ইরশাদ ইইয়াহ্:

فُرُوٍِْْ
তাহাদ্রর উপর অবস্থিত আসমানকে কি তাহারা দে:খ না, অাম কিক্রপপ তাহা নির্মাণ করিয়াছি এবং সুশোভিত করিয়াছি আার উহাতে কোন ফাটল নাই। (সৃরা কৃাফ ঃ ৬) আরবী ভামায় ‘বিনা’ অর্থ তবু স্থাপন করা। ব্যেন রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

> بنـى الإسلام.على خمس ای خمسة دعـائم
 প্রथाনুयায়ী কেবনসাত্র তাবুতেই হইয়া থাকে। যুজাহিদ (র) বলেন, আসমনকে আমি সুউচ্চ ছাদ হিসাবে সৃi্টি কর্রিয়াছা। ইব্ন আবূ शতিম (র)........... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্য়া়াছেন, তিনি বলেন,



মহান আল্লাহ্র বাণী :
 হইতে বিমুখ্খ হইয়া আাছে।

यেমন অনাত্ত ইরশাদ হইয়াছে :


আর আসমানসমূহ ও যমীনে কতই না নিদর্শন রহিয়াহে যাহার উপর দিয়া তাহারা অত্র্র্ম করে সেই সকন নিদর্শন তাহাদের সयু্থই বিদ্যমান অথচ, তাহারা উহা ইইতে বিমুখ হইয়া রহিহ়াছে। (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৫) অর্থাৎ আল্লাহ্ ত'আলা শো এই সুবিশাল
 দ্বারা সজ্জিত কর্যিয়াছেন। সূর্य সৃষ্টি কর্য়য়াছেন, যাহা একদিন ও একরাত্র উহার পৃর্ণকক্ক ভ্রমণ করিয়া আলে। উহার গতি কি উহা আল্লাহ্ ব্যতিত অনা কেহ জাননতত পারে না। এই সকন রিষয়ে কাফির ও মুশরিক কোন চিত্তা ভাবনা করে না।

ইবৃন অাবদ্ দুন্য়া তাঁহার ‘আত্তাফাক্ষর ওয়াল ই‘তিবার’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, জনৈৈ ইসরাঈলী আবিদ ত্রিশ বৎসর যাবৎ আা্লাহ্র ইবাদভ করিতেছিলেন

আর সে যুগে কেহ ত্রিশ বৎসর কান ইবাদত করিলে মেঘসাनা ঢাঁহাকক ছায়া দান করিত। কিন্মু এই ব্যক্তি ত্রিশ বৎসর ইবাদত কর্রিয়াও যখন েেলের ছায়া লাভ করিতে ব্যুর্থ হইল, তখন সে তাহার মায়ের নিকট ইহার অভিয্যোগ করিন। তাঁহার মা তাঁহাকে বলিল, সষ্ববত তোমা ইরাদতকালে কোন পাপ কাজ করিয়াছ। সে র্বললল, আল্লাহ্র কসম! কোন পাপকাজ করিয়াছি বনিয়া আমি তো জানি না। ঢাহার गা বनিলেন, তাহা ইইলে সষ্ববত কোন পাপের ইচ্ম করিয়াছ। সে বলিল, আমি কোন পাপের ইচ্মেও করি নাই। তাহার মা বলিলেন, স্যবত তুমি জসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছ এবং কোন চিন্তা করা ব্যতিতই দৃষ্টি অবনত করিয়াছ। তখন সে বলিল, ₹ँ, এমন অনেকবারই ইইয়াহে। তখল মা বলিলেন, তবে ইহাই কারণ।

পরবর্তী আয়াতত আল্লাহ্ ত'অালা ঢাঁার কিছू নিদর্শনের উাল্লেখ করিয়া বলেন :
 রাত্র অক্ফকারময় ও আরামদায়ক এবং দিন আলোকিত। রাত্র কখনও দীর্ঘ হয় আবার কথনও ছোট হয়। অপরপক্ষ দিনও কথনও দীর্ঘ হয় আবার কথনও ছোট হয় সবই আল্লাহ্র নিদর্শন।
 আলোকে বিশেষ কক্কে একটি সুনিন্দিষ্ম সময়ে বিশেষ গতিতে চলিতে থাকে। এবং চন্দ্র তাহার বিশেষ আলোকে বিশেষ কক্ষে বিশেষ গতিতে চালে।

 থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, বেমন চরখা খাট ছাড়া ঘুর্র না এবং খাট চরখা ছাড়া ঘুরে
 ना।

ইর্ণাদ হইয়াছে :

আল্লাইই প্রতাতকক আলোকিত কর্রিয়াছেন, রাতকে করিয়াছছন অারাসদায়ক। সূর্य ও চন্দ্রের গতিকে হিসাব নিয়্রক্রক বানাইয়াছেন। ইহ সেই সত্তার নির্ধার্ত বিযয় যিনি ঋমতাবান, মহাজ্ঞানী। (সূরা আন‘আম ঃ ৯৬)



অनুবাদ : (৩8) Mমি ঢোমার পৃর্বেও কোন মানুযকে অনত্ত জীবন দান করি নাই। সুতরাং ঢোমার মৃত্যু হইলেে উহারা কি চিরজীবি হইয়া थাকিবে? (৩৫) জীব মার্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রণণ করিবে। আমি তোমাদিগক্ক মন্দ ও ভান দ্ঘারা বিশ্শষভাবে পরীক্ষ করিয়া থাকি। এবং আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।
 Aُنْ जবকাশ দেই নাই। जঅরও ইরশাদ হইয়াছে:

পৃথিবীর বুকে যত কিছू বিদ্যমান সবই বিলুপ্ত হইবে, কেবল মহ প্রতাপপর অধিকারী মহান্নুভব আল্লাহ্র সত্তাই অবশিষ্ট থাকিবে। (সূরা রাহমান ঃ २৭) गাহারা এই মত পোযণ করে বে, হযরত খিযির (আ) মৃত্বরণ করিয়াছেন, তিৰিন এখন জীবিত নহেন তাঁহারা এই আয়াতকে দনীল হিসাবে পেশ করেন। তিনিই একজন সনুযই ছিলেন, চাই তিনি নবী হউন, রাসৃল হউন কিংবা অनী হউন। অতএব তিনি সৃত্যুবরা করিয়াড়েন।


মহান আল্লাহ্র বাণী :
 তাহারা কি চিরকান এই ‘ूুনিয়ায় বাঁচিয়া थাকিবে? এমন কখনও হইরে ন।, তাহারাও
 প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ অহণ করিবে। ইহা হইতে কেহ বঞ্চিত হইর্রে না । ইगাস শাফিয়ী (র) ইইতে বর্ণিত, তিনি বলেন :
 পথ নহে, যেই পথ্থর পথিিক আমি একাই।

## মহান আল্লহহর ইরশাদ :

 মাষ্যমে আবার কখনও সুখ্ের মাষ্যমে তোমাদিগকে পরীক্ কর্কয়। थাাক। ল্যেন কে

শোকরখযার এবং কে অকৃতজ্ঞ, কে દৃর্যশীী এবং কে নিরাশ উছা আাশ্ জানিতে পারি। आनী ইব্ন তাল্হা (র) इযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুন্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনন, অাা冋 তোমাদিগকে ভানমন্দ অর্থাৎ কঠিন বিপদ ও শাত্তিময় জীবন, সুস্থত ও রোগ, ধন ও র্দার্র্রতা. হালাল ও হারাম, आনুগত্য ও অনানুগত এবং হিদায়াত ও ওমরাহীর মাধ্যায পরীী্শা করিব। وآلَبَنْتَ تُرْجْعْوْنْ তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল দান করিব।

जनুবাদ ः (৩৬) কাফিন্রা যখন তোমাকে দেথে তখন উহারা তোমাকে কেবল বিদ্রূপ্র পার্রkপ্ই গ্হণ করেন। উহারা বনে, এই কি সেই, শে তোমাদিণের দেবদেবীயলির সমালোচনা করে? অথচ উহারাই ঢো র্রাহমান-এর উন্লেঘের বির্রোধিত করে। (৩৭) মানুব সৃষ্টিগত্যাবে ঢৃরাপ্রবণ, শীঘ্রই आমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবনী দেখাইব, সুতরাং ঢোমরা আমাকে ত্রা কর্রিতে বলিও না।




 ত্তের্মাদ্দের জ্बানীজনদিগকে নির্বৌ বলে। । তাহারা নিজেরাই আল্লাহকে অস্বীকার করে। এতদ্সজ্ভ্ৰও তাহারা রাসূলুন্নাহ্ (সা)-এর সহিত ঠাট্টিব্রিপ্র করে।

जनাত্র ইরশাদ ইইয়াহহ :



যখন তাহারা আপনাকে দেথিতে পায় তখন তাহারা আপনাকক কেবল ঠাঁা-বিদ্দ্রপের পা|্রKূপ গণ্য করে। এবং বলে, এই কি সেই ব্যক্তি যাহাক্ আল্মাহ্ রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছছন? यদি আমরা আমাদের বিশ্যাসের প্রতি অটন না থ্থাকতাম তবে সে
 বলেন, অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে, যখন তাহারা আযাব দ্দেধ্বেব যে, কে সর্বাধিক অুয়াহ্ ও পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরকান : 8১)

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ কর্রে :

 বড়ই ব্যস্ত। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ১১) মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তःআআলা সবকিছু
 দান করিবার পর যখন উহা ঢাঁহার চক্ষু মাথা ও জিহৃায় ছড়াইয়া প্ড়̣ল তখনই তিনি বলিয়া উঠিনেন, হে আমার প্রতিপালক! সূর্यাস্তের পৃর্বেই আगার সৃধ্টিকে আপনি শীঘ্র সम্পন্ন করুন। অথচ ঢাঁহর নিম্নভাগে তখনও द্রাহ পৌছছতে পার্রে নাই।

ইবৃন जাবূ হাতিম (র).......... হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতত বণ্ণনা করিয়াছেন, fíনি বলেন, রাসৃনুন্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সর্বাপেক্ষ। উত্ত্ দিন হইন জুমু'অর দিন। এই দিনেই হযরত আদম (অা)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছ, এই দিনেই তাঁাাকে
 নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে আর এই দিনে কিয়ামত. কায়িম হইরে। ভই 斤দলে এমন একটি সময় আছে, যখন কোন যুসলিম যদি সালাত পড়ে, এই বলিয়া রাশৃনুলাহ (সা) সময়টির স্বল্পত বুঝাইবার জন্য স্বীয় অभুলিক্তি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। এবং বলিলেন এই সময়ে অল্dाহ़র নিকট মে কোন প্র্থনা করা হইলে আল্লাহ্ ঊशা কবুল্ কর্করয়| থাককন। আবূ সালামাহ্ (র) বলেন, অতঃপর আবদুল্মাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বাनाলেন, অামি সেই সময়টি জানি, সেই সময়টি হইল জুমু'আর দিনের শেষ ভাগ। এই সময়েই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছিন।

আল্লাহ্ ত‘আলা ইরশশাদ করেন :


মানুষকে ব্যস্ত্বভাব দিয়া নৃষ্টি করা হইয়াছে। অচিরেই তাসি তোর্মাদগককে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইব। অতএব তোমরা উহা দেথিবার জন্য ব্যযু হইও না।

মানুয্যে স্বভার্ ব্যস্ততা রহিয়াছে এই বিষয়টি এইখানে উল্লেখ কার্থবার রহস্য হইল


কथা উল্লেখ করিলেন, তখন মু'মিনদের মধ্যে পত্রিশোধ গ্রহণ করিনার অনুভূত্ সত্জে হইয়া উঠিন এবং তাহারা প্রতিশোধ গ্রণ করিবার জন্য ব্যু ইইয়া উঠিলেন।

মহান.আল্মাহ্ বলেন :

## 

 থাকেন। কিষ্ু যখন তিনি তাহাকে পাকড়াও করেন তখন তাহাকে ঘাড়িয়া ডেন गা।

এই কারণণ ইরশাদ হইয়াছে :

অর্চিরেই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইব। অর্থাৎ যাহারা অমার আদেশ অমান্য করিয়া চলিয়াছে তাহাদের প্রত্চিশোধ যে আমি fি ভানব লইব উহা তোমরা দেখিতে পাইবে তবে তোমরা ব্যস্ত হইওনা।


অনুবাদ ! (৩৮) এবং উহারা বলে তোমরা यদি সত্যবাদী হও তবে বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে? (৩৯) হায়! यদি কাফিররা সেই সময়ের কথ্থা জানিত যখন উহারা উহাদিগের সম্মুখ ও পশচাৎ হইতে অপ্মি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্য করাও হইবে না। (80) বস্তুত উহা উহাদিগের উপর আসিবে অতর্কিতভাবে এবং উহাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিবে। ফলে উহারা উহ্রা রোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ মুশরিকরা যেহেতু শাস্তির কথা অস্বীকার করিত। উহাকে অসম্ভব বলিয়া মনে করিত। এই কার্ড৷। বিদ্রপ মূল্কভাবে শাস্তির জন্য তৃরা করিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

তাহারা বলে，यদি তোমরা তোমাদের ওয়াদায় সত্যবাদী হইয়া থাক তরে বল দেথি তোমাদের শাস্তির লেই সময়াঢি？

আল্মাহ् ত‘অানা বলেন ：

 পারিবে না তবে তাহারা উহার জন্য ব্যস্ হইত না। তथन উপর হইঢু লিচ হইতে এবং পাল্যের তনদেশ হইতে অাহাদিগকে आयাব বেৃন করিয়া ফেলিবে।

 （সূরা যুমার ঃ ১৬）

आরও ইরশাদ হইয়াছে ：


জাহান্না্ম তাহাদ্রর জনা অাఆনের বিছানা হইবে এবং তহাদরর উপরেও বেষ্টনকারী
 سেनिবে।

घহान आল্वाহ़木 বাণী ：
信 হইয়াছে ：

মহন অन्बाহ्র বাণী ：
四 তখन তাহারা অम্ছির হইইয়া পড়িবে। কি বে তখন করিবে তাহারা fকছूই বুমিতে भाরিवেনা। 1 ＂，आর তাহদিগকে একটি অবকাশও দেওয়া হইরে गা।



অনুবাদ : (8১) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টাবিদ্রপ করা হইয়াছিল, পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টাবিদ্রপ করিত তাহা বিদ্রপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। (৪২) বলুন, রাহমান হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে রাত্রিতে ও দিবসে? তবুও উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া নয়। (8৩) তবে কি আমি ব্যতিত উহাদিগের এমন দেবদেবীও আছে যাহারা উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? ইহারা তো নিজদিগকেই সাহাय্য করিতে পারেনা এবং আমার বির্সুদ্ধে উহাদিগের সাহাय্যকার্রীও থাকিবে না।

তাফসীর ঃ কাফিররা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর সহিত ঠাঁট্টবিদ্রপপ করিয়। তাহাকক যেই কষ্ট দিত উহা হালকা করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সান্ত্বনা দিয়৷ বালেন :


হে নবী! আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণের সহিতও ঠাউানিদ্রপপ কর৷ হইইয়াছিল। তাহাদের প্রতিও শাস্তি অবতীী হইয়াছে।

यেমন অন্য অয়াতে ইরশাদ হইয়াছে :


আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলা ইইয়াছে, তাহাদের কথা অমান্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই আচরণের উপর 乙ধর্যধারণ করিয়াছেন. তাহাদিগকে আরো নানা প্রকার কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। অবকশশযে আমার সাহায্য আসিয়াছে। আল্লাহ্র বাণীসমূহকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারে ন।। আর আপনার নিকট তো রাসূলগণ.ণর সংবাদ পৌছিয়াছে। (সূরা আন‘আম ঃ ৩৪)

অতঃপর আল্মাহৃই তাঁহার বান্দাদের প্রতি যেই নিয়ামত অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন :

আপনি তাহাদিগকে জিজ্gাসা করুন আল্লাহ্ ব্যতিত আর কে আাছ রে তোমাদিগকে
 তোমাদিগকে সর্বক্ষণ হিফাयত কর্রিয়া থাকেন। প্রকাশ थাকে यে, এখানে
 ব্যবহ্গত হইয়াছে :

সে এমন বাদী যে কখনও পাতলা কাপড় পরিধান করেন নাই এবং সজ্জির ব̣দলে কখনও পেছ্তার স্বাদ গ্রহণ করে নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

এই কাফিরর৷ তো সকল নিয়ামতকেই অস্বীকার করে বরং তাহার৷ আল্লাহ্র সকল নিদশ্শন হইতে মুখ ফিরাইয়া নয়।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


 সক্ষ্ম নহে। 1
 অন্য কাহারও পক্ষ ইইতে আশ্রয় দেওয়া হইবে না। কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ y
 ননা। অন্য তাফসীরকার বলেন, তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে না।

## 



يندرون


অনুবাদ : (88) বস্তুত আমি উহাদিগকে এবং উহাদিগের পিতৃপুরু্রদিগকে ভোগ সষ্ভার দিয়াছিলাম। অধিকন্তু উহাদিগের আয়ুষালও হইয়াছিল দীর্ঘ। উহারা কি দেখিতেছে না যে, আমি উহাদিগের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত. করিয়া आনিতেছি। তবুও কি উহারা বিজয়ী হইবে? (8৫) বলুন, আমি ঢো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদিগকে সতর্ক করি। কিন্তু যাহারা বধির তাহাদিগকে যখন সতর্ক করা হয় তখন ঢাহারা সতর্কবাণী শুনে না। (৪৬) তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্রও উহাদিগকে শ্পর্শ করিলে উহারা নিশয়ই বলিয়া উঠিবে, হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের, আমরা তো ছিলাম यালিম। (89) এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায়বিচারের মানদণ। সুতরাং কাহারো প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না। এবং কর্ম यमি তিল পরিমাণও হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করিব। হিসাব গ্গহণকারীরূপে আমি-ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ মুশরিকদিগকে গুরাহহর মধ্যে নিমগ্ন থাকিবার ব্যাপারে যেই বস্তু উদ্দুদ্ব ও উৎসাহিত করিয়াছে উহা হইল তাহাদের পার্থিব ভোগ সামগ্গী ও লোভ লালসা। দীর্ঘকাল যাবৎ তাহারা ইহা ভোগ কর্ররত করিরেতে ধারণা করিয়া বসিয়াছে যে তাহারা যেই মতবাদের বিশ্বাসী এবং যেই কার্যকল৷প করে ইহাই আল্মাহ্র পসন্দনীয়।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

তাহারা কি দেখিতেছে না যে আমি কাফিরদের জনবসতীকক চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করিতেছি। আয়াতটির একাধিক ব্যাখ্যা পেশ করা হইয়া:ছ। সৃর। রা‘দ-এর মধ্যে ঐই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সর্বোত্তম তাফসীর এই আয়াত দ্বারা করা হইয়াছে :

ইব্ন কাছীর—— (৭ম)

## 

আমি এই কাফিরদের চতুপাশ্শে জনবসতীখ্তিকে ঋ্রংস করিয়৷ দিয়াছি এবং নানাহভাবে আমি তাহাদের নিকট আমার নিদর্শন পেশ কর্রিয়াiি। বেন তাহারা সঠিক পথে ফিंরিয়া আসে। (সূরা আহ্কাফ : २৭)

হাসান বাসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াত্র মর্ম হইন, কুফরের উপর ইসলামের বিজয়। जর্থাং এই সকল কাফিররা কি ইহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে না বে, আল্লাহ্ ত'আলা তাহার প্রিয় বান্দাগণকে তাহার শক্রুদের উপর সাহাম্ করিতেঢেন। অমান্যকারী জাতিকে ঈ্পংস করিতেছেন। এবং মু'মিনগণকে বিপদ ও দ্নংস হইতে রক্ছ করিত্ছেন। 1

মशান আা্्লाহ্র বাণী:
تُ ইইত বেই আযাব ও শাস্তির কথা বলিয়া তোমাদিগক্ক সতর্ক ক্কর উই। তো আল্dাহ্র প্রেরিত ওইী। কিষ্ুু আল্লাহ্ যাহার অন্তর দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছছন, এবং যাহার কণ্ণ ও অন্তরে মহর মারিয়| দিয়াছেন, তাহারা আল্লাহ্র বাণী দ্যারা উপকৃত হৃইবে ন।।

এই কারণে ইরশাদ ইইয়াছ :

যাহারা বধির তাহার সত্যের ডাককে শ্রবণ করে না, যখন তাহাহাদগকে সতর্কবাণী শ্রবণ করানো হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


অল্লাহ্র পক্ক ইইতে यদি অতি সামান্য আযাবও ঐ সকল কাফির্木দ্গপকক স্পশ্শ করে তবে তাহারা বিলাপ কর্যিয়া বলিতে থাকে, হায়! দুর্ভাগ্য আघরাই তো দ্দুনযায় অপরাপী ছিলাম।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


আর कিয়ামত দিবসে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অমি মীযান কারায় করিব। ফলে
 বহৃবচন ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্ুু অধিকাশ্ তাফসীরকার্রে गত় সীযান একটিই হইবে। কিন্মু বোহেতু অনেক অনেক আমল মাপা হইবে এই হিসাব্ উহাকে বহ্বচন ব্যবহার করা হইইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :



কিয়ামত দিবসে কাহাকেও একটুও যুনুম করা হইবে না। যদি এক্কট সরিযা পরিমাণ আমল৫ यাহার থাক্ তবে উহাও হাযির করা হইবে। এবং হিসাব প্রণকারীীক্রপ আমিই যথেট।

যেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছে :
لَا يَظْلْمُ رُبُكَ اَحَدُ
আপনার প্রতিপালক কাহার প্রতি যুলুম করিব্নে. না। (সূরা কাহাক : ৪৯)
ইরশাদ হইয়াছ :


আল্লাহ্ ত'অলা এক বিন্দু পরিমাণ যুনুমও কাহারও প্রতি করিবেন .ন।। য্যদি নেকী হয় তবে উহা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং নিজের নিকট হইতে অনেক সহা বিনিময় দান করিবেন। (সূরা নিসা : 80)

হযরত লুকমান (র) তাহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন :


হে বৎস! সরিষার দানা পরিমাণও যদি কোন आমল হয় এবং উছ। কান পাথরের
 ত'আলা উহাও উপস্থিত করিবেন। তিনি বড় সূক্ম্পদ র্শী সর্বজ্ঞ। (সূরা লুক্যান ঃ ১৬)
 (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :


الرحمن سبحَان اللَه وبحَمده نسبَـَان اللَّه العظِّيم .
দুইটি. কলেমা মুখে উচ্চারণ বড়ই সহজ, মীযানে ওयানে বড় ভারী এবং পরম করুণাময়ের নিকট বড়ই থ্রিয়, তাহা হইল সুবহানাল্লাহ্ ওয়াবিহার্মাদহী, সুবহানাল্লাহিল आयीম।

ইমাম আহ্মাদ (র)......... হयরতত আবদুন্নাহ ইব্ন আমর ইবุন অ|’স (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূনুল্ধাহ্ (সা) ইরশশাদ করিয়াড়ুন ঃ কিয়ামত দিবসে
 নিরানব্বইখানা আমলনামা ছড়াইয়া দিবেন। প্রত্যেকটি আমননামা দৃট্টিয ৫েষসীगা পর্যন্ত বিস্তৃত হইইবে। অভঃপর আল্মাহ্ ত'আলা বলিবেন, তুমি কি উহার কিছুই অন্বীকার কর? आगার লেখক বা কেহ কি তোমার প্রতি . যুনুম কর্যিযাছছ? সে বালার, ন।, হে আমার প্রতিপালক! তখন পুনরায় আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার কি কোন ওযর কিংবা ভাল
 বनिবে, জী না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, शঁ ঢোমার একটি ডাল কাজ আছ్, ঢোমার প্রতি কোন যুনুম করা হইইবে না। অতঃপর কাগজের ছোট এর্কাট টুকরা বাহির করা হইবে যাহাতে "আশ্যাদু আন লা-ইলাহা ইল্নাল্নাহ ওয়াআ|শাহাদু আন্नা মুহাম্মাদুর রাসূনুল্লাহ্" লেখা রহিয়াছে। আল্লাহ্ ত‘‘ানা ফিরিশ্তাগণকক উছ। পেশ করিতে বলিবেন। লোক্কট উহা দেখিয়া বলিবে, হে আমার রব! এই ছেট টুক্রাটি এই বিরাট आমননামার মুকাবিলায় কোন কাজে আসিবে? তখন মহান অল্লাহ বানারেন তোমার প্রতি यুনूম করাঁ হইবে না। তখন তাহার আমনनামার বিশাল দফততর মীযানের এক পাল্লায় রাখা হইবে এবং আর এই ছোট কাগজটি এক পাল্লায় রাখা হইবে। কিত্রু এই ছোট কাগজজর ওয়ন অপর পাল্লার যুকাবিলায় ভারী হইয়া যাইরন। জাল্ধাহ্র নামের তুলনায় কোন ব্যুর ওयन ভারী হইবে না। ইমাম তিরমিযী ও ইবৃন गাজাহ (র) লাইস ইব্ন সা'দ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম তির্মস্যী (র) বনেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

ইমাম আহ্য়দ (র)........... আবদুল্নাহ ইব্ন আমุ木 ইবุন आ'গ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : কিয়াग৩ দিবস় যখন মীযান রাখা হইবে তখন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া তাহাকক এক পাল্লায় রাখা হইবে এবং আমলসমূহও রাখা হইবে এবং পাল্লা ঝুলিয়া পড়িরে। অতঃপ্পর তাহাকে জাহনন্নাম্মর দিকে নইয়া যাওয়া হইবে। তাহার রওয়ানা হইইত্ই আ|্ধাহ়র পক্ম হইতে এক ব্যক্তি চিৎকার কর্রিয়া বলিবে, তোমরা উহাকে লইয়া যাইও ग৷, তাহার অরও একটি
 রহিয়াছে, "লা-ইলাহা ইল্মাল্লাহ"। উহা তাহার একটি পাল্লায় রাখা হইলে পাল্লাটি ঝুলিিয়া পড়িবে।

ইমাম আহ্মাদ (র)......... হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা কর্কয়াছছন, তিনি


জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কিছু গোলাম আছে। তাহার। আমার সহিত মিথ্যা কথা বলে। আমার সহিত খিয়ানত এবং আমার কথা অমানা করে। আমি তাহাদিগকে আঘাত করি ও গালি দেই। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহাদের র্সাহত আমার এই ব্যবহার কেমন? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমার সহিত তাহারা যোহেতু খিয়ানত করে, তোমার যেই আদেশ অমান্য করে ও যেই মিথ্যা কথা বলে উছ৷ এবং তোমার শাস্তির তুলনা করা হইবে, যদি তোমার শাস্তি তাহাদের অপরাধের নেশী না হয় তবে না শাস্তি হইবে, না সওয়াব পাইবে। আর যদি তোমার শাত্তি তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা কম হয় তবে তুমি সাওয়াব পাইবে। আর যদি তোমার শাস্তি তাহাদদর অপরাধ অপেক্ষা বেশী হয় তবে তোমার অতিরিক্ত শাস্তির প্রতিশোধ লওয়া হইবে। তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সে কি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করে নাই?


ইহা শ্রবণ বরিয়া লোকটি বলিল, आমার মতে এই গোলামর্গাল আযাদ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা উত্তম কোন কাজ নাই। আমি আপনাকে সাক্মী রাখখয়। বলিততছি, তাহারা সকন্লই মুক্ত।


অनুবাদ ः (8৮) आমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়াছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য। (8৯) যাহারা না দেথিয়াও তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত। (৫০) ইহা কল্যাণময় উপদেশ! আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি। তবুও কি তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর?

তাফসীর ঃ পূর্বেই এই বিষয়ে উল্লেখ করা ইইয়াছে যে, আল্ञाহ্ ত|'আলা পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে হযরত মূহাম্মদ (সা) ও হযরত মূস৷ এবং তাঁহাদের প্রতি অবতারিত গ্রন্থদ্বয়াকও একত্রিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানেও এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে :

## 

আমি মূসা ও হাক্রনকে ফুরকান দান করিয়াছি। মুজাহিদ (র) বালনন, এখানে ‘ফুরকনন’ অর্থ কিতাব। অবূ সালিহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ, তাওরাত। কাতাদাহ্ (র) বলেন, তাওরাত গ্রন্তু উল্gেvিত হালান, হারাম়़ ইহার উল্লেশ্য, যাহা হক্ ও বাতিন্ের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেয়। ইব্ন যায়িদ (ৰ) বলেন, সকল आসসানী গ্ৃহ্সমূহ হক্ ও বাতিল হিদায়াত ও ওমরাহী, বক্রতত ও সঠিকত এবং হালাল ও হারাহ্যর মধ্ব্য পার্থক্য করিয়া দেয় এবং এমন বিষয়বয়্যুকে শামিন করে যাহা মানুব্যের অন্ত্তর নূর, হিদায়েত, আল্লাহর ভয় ও ঢাঁার প্রতি নিবিষ্টিত সৃষ্টি করে।

এই কারণণ ইরশাদ হইয়াহে :

আল্নাহৃক্ যাহারা ওয় করে তাহাদের জন্য এই কিতাব উপদ্দশব|ণী ও নূর। যাহা
 করিয়া বলেন : 8 দেখিয়াই তয় করে।

ব্যেন অন্য আয়াতত ইর্রশাদ হইয়াছছ :


বেই ব্যক্তি পরग করুণাময় আল্লাহ্কে না দেথিয়াই তয় করে এনং নিবিষ্ট অন্তরে আগমন করি়েবে। (সুরা কাফ ঃ ৩৩)

আরো ইরশাদ ইইয়াছু :

 বিনিময়। (সূরা মুলক : ১২)

मহান আল্লাহ্র বাণী :

 বরকত্য় উপদেশ বাণী যাহা আমি নাযিল করিয়াছি, উহারার অপ্ল পশাত্র কোন দিক
 অবতারিত। 1 কর?


অনুবাদ : (৫১) আমি তো ইহার পূর্বে ইব্রাহীমকে সৎপথ্রে জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। (৫২) যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, এই মুর্তিণুলি কি, যাহাদিগের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ! (৫৩) উহারা বলিল, আমরা আমাদিগের পূর্ব পুর্পুদিগকে ইহাদিগের পূজা করিতে দেখিয়াছি। (৫8) সে বলিল, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদিগের পিতৃপুরুষগণও রহিয়াছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। (৫৫) উহারা বলিল, তুমি কি আমাদিগের নিকট সত্য আनিয়াছ, नা তুমি কৌতুক করিতেছ? (৫৬) সে বলিল, না তোমাদিগের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথ্বিবীর প্রতিপালক, যিনি উহাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।

ঢাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত|‘আলা হযরত ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কে বালেন নে, তিনি হযরত ইব্রাহীম (অ)-কে বাল্যকালে ইলহামের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান দান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে হিদায়েত দান করিয়াছিলেন এবং সেই সত্য ও হিদায়়ততর অকাট্য দলীল ও তিনি তাঁহার কাওক্মে নিকট পেশ করিয়াছিলেন ।

ইরশাদ হইয়াছছ :

এইஞ্তন হইল আমার অকাট্য প্রমাণসমূহ यাহা আমি ইব্রাহীग (অ)-কে দান করিয়াছিনাম ভেন তিনি স্বীয় কাওমের নিকট পেশ করিত্তে পারেন। (সৃরা আন'আম : b-)

হযরত ইব্রাহীম (অ)-কে পিতা কর্ত্থ শ শৈশবকালে পাহাড়ের থ্রহার রাখিয়া আসা
 তিনি আन्ধाহৃকে চিনিয়াছিনেন। এই সস্পর্কে যত রিওয়াত্য় র্বার্তত হইয়াছে সবই ইসุরাఛলী রেওয়াঁ্যেত। অতএব আমাদের নিকট কুর্ান ও সুন্নাহৃর মাষ্যামে ভে সঠিক তথ্য রহিয়াছে সকল রিওয়ায়েত সমূহ হইতে যাহা ইহার মুর্তাবিক হইরে উহা তো আমরা গ্ৰণ করিতে পারি। আার যাহা এই সঠিক তথ্থের বিরোধী হইরে আমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিব। অার যাহা এই সঠিক তথ্থের বিরোধীও নাহে অার ইহার মুতবিকও নহহ উহাকে আমরা সত্য বলিব না আর মিথ্যাও বলিব না। বরং এই বিयয়ে নীরুব ভূমিকা পানন করিব। এই শ্রেণীর রিওয়ায়েত সমূহকে মুহাদ্দিসীনে কিরাস রেওয়ায়্যেত করিবার অনুমতি দান করিয়াছ্েন। অাবার অনেকের মত হইন, ইহাত দীন্নর কোন ফায়দা নাই। यদি উহাতে আমাদের কোন দীনি ফায়দা নিহিত থাকাকত তবে অামাদের
 রিওয়ায়েতসমূহ হইতে এড়াইয়া চলিব। কারণ ইহাত কেবল সময় নট্ট করা ব্যতিত অन্য ফায়দা নাই। বরং wতির সষ্ভাবনাই বেশী। কারণ, তাझাদদর রিওয়ায়়তে সত্যমিথ্যা মিশ্রিত। তাহাদের মধ্যে সত্যমিথ্যা পার্থক্য কর্রিবার ক্কে র্যাপ্যতাই ছিল না। আমাদের স্বন়ামধন্য আইমায়ে কিন্রাম তাহাদের রিওয়ায়েত সশ্পর্ক এই অতিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম ইহাই বে, হযরত ইব্রাহীম (অ)-কে আল্লাহ্ ত"আলা বাল্যকালেই হিদায়েত দান করিয়াছিলেনি। লেই সময়েই তিনি গায়ুল্লাহ্র ইনাদতকে जপসन्দ করিত্ন। মধ্যে এই বোপ্যত রহ্शিয়াছছ।

जতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন :


যখন ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতা ও তাঁহার কাওমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মূর্তিগুলি কি, যাহাদের প্রতি তোমরা অনুরক্ত হইয়া আছ? বাল্যকারলেই गৃর্তপপূা করা ও উহার প্রতি অনুরত্ত হওয়াকে অস্বীকার করা এবং ও তাঁহার পিত্ত ও কাওমের কার্যকনাপের প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা, ইহাই ইইন তাহার সেই হিদায়য় ও সুবুদ্ধি যাহা তাঁহাকে বাল্যকালেই দান করা হইয়াছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ আসবাগ ইব্ন নাবাতাহ (র) হইরু বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (রা) এমন কিছু লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, যাহারা শতরঞ্জ-পাশা খেলিতেছিল। যখন তিনি বলিলেন :

এই মুর্তিগুলি কি? যাহাদের তোমরা অনুরক্ত হইয়াছ? ইহা স্পশ করা অপেক্ষা আগুনের অঙ্গর ধরিয়া রাখা তোমাদের পক্ষে উত্তম।

মহান আল্মাহ্র বাণী ঃ

হযরত ইব্রাহীম.(আ)-এ উত্তরে তাহার এই কথা বলা ব্যতিত অন্য কোন দলীল乡ুঁজিয়া পাইল না। তাহারা বলিল, পিতৃপুরুষগণকে ইহাদের উপাসনা করিতি পাইয়াছি। হযরত ইব্রাহীম (আ) বলিলেন :


অবশ্যই তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা স্পষ্ট গুমরাহীর गৃৃষ্য লিপ্ত। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমার যেই অভিযোগ সেই একই অভিযোগ তোসাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিও। তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষ সকলেই পথ-ভ্রষ্ট। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাওম যখন দেখিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) তাহাদিগকে নির্র্বা| মানে করিতেছেন এবং তাহাদের পূর্ব পুরষদিগকেও পথভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ র্করিততঢ়ছেন, এখন তাহারা বলिল, না-কি আমাদের সহিত তামাশা করিত্তেছ আমরা পূর্বে তো কখতেনা এगন কথা বলিতে তোমাকে শুনি নাই?

মহান আল্লাহৃর বাণী ঃ

তিনি বলিলেন, এই মূর্তি তোমাদের ইলাহ্ নহে, পালনকর্তাও নর়ে বরং তোমাদের পালনকর্তা ও ইলাহ্ হইল সেই মহান সত্তা যিনি আসমান যমীনের পালনকর্তা, যিনি উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা।
 কোন ইলাছ্ নাই আর র্তিনি ব্যতিত কোন পালনকর্তাও নাই।


ইব্ন কাছীর—৩ (৭ম)




অनুবাদ : (৫৭) শপথ আनাহর, ঢোমরা চলিয়া গেলে জামি তোমাদিগের্র মৃর্তিজু সম্বক্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলষ্বন কর্নিব। (৫৮) অতঃপর সে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল মৃর্তিఆলিকে। উহাদিগের প্রধান তিনটি ব্যতিত; যাহাত উহারা ঢাহার দিকে ফিরিয়া আসে। (৫৯) উহারা বনিন, আামাদিগের উপাস্যদিগের প্রতি এরূপ করিল কে? সে নিচ্য়ই সীমালংঘনকারী। (৬০) কেহ কেহ বলিল, এক যুবককে উহাদিতোর সমালোচনা করিতে ঔনিয়াছি। তাহাকে বনা হয় ইব্রাহীম। (৬১) উহারা বলিन, जাহাক্ উপস্থিত কর, লোক সশুণে উপস্থিত কর, यাহাত্ উহারা সাক্ষ্য দিতে পারে। (৬২) ঢাহারা বলিল, হে ইব্রাইীম! ঢুমি কি আমাদিগের ইলাহঋলির প্রি এইর্পপ করিয়াছ? (৬৩) সে বলিন, সেই তো ইহা করিয়াছে, এই ঢো ইহাদিতের প্রধান। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, यদি ইহারা কথা বনিতে পারে।

তাফ্সীর ঃ হযরত ইব্রাহীম (আা) শপथ করিয়া বলিলেন ঃ এই যূা্তি উপাসকরা যথন তাহাদের মেনার মাঠে চলিয়া যাইবে; তখন অবশাই তামি তাহ্शাদি:গর মূর্টিত্জেনোর দুর্গত ঘটাইব। ঐ সময় তাহদদের মেলানুষ্ঠান ছিন। সুদ্দী (র) বালেন, তাহাদ্র মেলার অনুষ্ঠানের সময়াটি যথন সমাপত হইন, তখন হযরতত ইব্রাহীস (আ)-এর আব্বা তাহাকে বলিল, ইব্রাহীম! তুমি যদি আমদের মেলায় যোগদান কর তবে আমাদের ধর্ম তোমার খুব মনোপৃত হইবে। এই কथার পর হযরত ইব্রাহীম (আ) ঢাঁহার সহিত বাহির হইলেন। কিষ্ুু কিছুপথ চলিবার পর তিনি মাটিতে গড়াইয়া পাড়িলেন, তিনি বनिলেন, আমি অসুু। মানুষ তাহার নিকট দিয়া অতিত্রিম করা কালে তাহাকে মেলায় यাইবার জন্য অনুরু।ধ করিলে তিনি এই কथাই বলিলেন, ‘অাগ অসুস্থ’। অধিকাংশ লোক যখন মেলায় চলিয়া গেন। অবশিষষ যাহারা থাকিন তাহারা ছিন দুর্শন। তখন তিনি


ঘটাইব। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই কথা তাহাদের তনিতে বাকি রাহল না। ইব্ন ইসহাক (র) আবুল আহ্ওয়াস (র)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্মাহ্ (র।) হইতে বর্ণন! করিয়াছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাওম যখন ঢাঁহার নিকট দিয়া মেলায় যাইতেছিল, তখন তাহারা বলিল, ইব্রাহীম! তুমি কি মেলায় যাইবে না? 向নি বলিলেন, আমি অসুস্থ। এবং সত্য সত্যই তিনি কিছু অসুস্থ ছিলেন।

তিনি তখন আরো বলিলেন :


তোমরা যখন মেলায় চলিয়া যাইবে তখন আমি তোমাদের দেবতাদের অবশাই দুর্গতি ঘটাইব। এই সময়ে কিছু লোক হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই কথা ওনিতে পাইল। । বাদ দিয়া সবগুলোক্ক টুক্রা টুক্রা করিয়া ফেলিলেন।

যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :
 হানিলেন। (সূরা সাফফাত ঃ ৯৩)

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 কুঠার রাখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই ধারণা করিয়াছিলেন, মে বড়়টির কাঁটে কুঠার দেখিয়া তাহারা মনে করিবে যে, ছোট মূর্তিতুলিকে এই বড় মৃর্তিটিই রাগ করিয়৷ ভাংগিয়া ফেলিয়াছে। কারণ, তাহার বিদ্যমান থাকাকালে ছোটর্গেলি উপাসনার উপযুক্ত নহে। অতএব কেন এই সকল লোক তাহাদের উপাসনা করিতেত,ছ? তই সে রাগ করিয়া সেইণুলিকে টুক্র। টুক্রা করিয়া ফেনিয়াছে।

মহান আল্মাহ্র বাণী:

তাহারা বলিল, আমাদ্দর দেবতাদ্রর সহিত এই কাজ কে র্কারয়া:ছছ? অবশ্যই লে বড়ই যালিম। সে আমাদের দেবতাদের সহিত লাঞ্ৰনামূলক আচরণ করিয়াছছ।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


তাহারা বলিল, ইব্রাহীম নামক এক যুবককে আমরা দেনতাত্দর সমালোচনা করিতে খনিয়াছি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مـا بـعث اللَّهُ نبيـا الا شـابـا ولا اوتـى العلم عالم الا وهـو شـاب
আল্লাহ্ যাহাকে নবুওয়াত দান করিয়াছেন, যৌবনকালেই দান করিয়াছেন। যাহাকে ইল্ম দান করিয়াছেন, যৌবনকানেই দান করিয়াছেন। অতঃপর র্তিন এই আয়াত পাঠ করিলেন :


মহান আল্লাহৃর বাণী :

## 

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাওমের লোকেরা বলিল, ইব্রাহীग (আ)-কে তোমরা সকন লোকের সম্মু:V উপস্থিত কর। বস্তুত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উল্দ্দশ্যও ছিল ইহাই যে তাহাদের মূর্থতা ও নির্বুদ্ধিতা যেন সমস্ত লোকের উপর্স্থিতিতিই প্রকাশ পায়। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, যেই বস্তু কোন প্রকার উপকার কিংবা অপকার করিতে সক্ষম নহে। উহার উপাসনা করা, উহার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা fি অহম্মকী ও নির্বুদ্ধিতা নরে?

মহান আল্মাহ্র ইরশাদ :

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ইব্রাহীম! আমাদের দেবতাদের র্সহিত তুামই কি এইর্পপ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, তাহাদের মধ্যে এই প্রধান দেবতাই এই কাজ করিয়াছে।
 নিকট জিজ্ঞাসা কর না! হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, যেহেতু দেবতাগ্লি অচেতন পদার্থ তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করা সষ্ঠব নরহহ, অতএব তাহারা নিজেই স্বীকার করিবে যে, আমাদের দেবতাত্তলি তো কথা বলিতত পার্র না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফফ হিশাম ইব্ন হাস্সান (র)...... অনু হুরায়র। (রা) হইতে বর্ণিত যে, হযরত ইব্রাইীম (আ) তিনবার অসত্য কথা বলিয়াঢছন, দুইবার তিনি
 দেবতাদের এই বড় দেবতাই অন্যান্য ছোট দেবতাগুলিতে টুক্রা টুক্রা কর্কিয়াছে। এবং
 বলিয়াছিলেন, যখন হযরত ‘সারাহ্’-কে লইয়া এক যালিম বাদশাহর রাজ্যে গিয়া একস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। বাদশাহকে কেহ এই সংবাদ দিল যে, আপনার রাজ্যে

একজন লোক আসিয়াছে। তাঁহার সহিত রহিয়াছছ পরমা সুন্দরী রমণী। বাদশাহ্ হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে তাহার দরবারে ডাকাইয়া পাঠাইল। হযরত ইব্রাহীস (আ) উপস্থিত হইলে বাদশাহ্ তাহাকে জিঞ্ঞাসা করিল, এই শ্তীলোকটি তোমার কে? তিনি বনিলেন, লে আমার অগ্নি। বাদশাহহ ইবৃরাহীম (আ)-কে বলিল, যাও উহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। হযরত ইব্রাহীম (আ) 'সারাহ্'-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, এই যালিম বাদশাহ আমাক তোমার সহিত আমার সপ্পর্ক কি জানিতে চাহিলে, আমি ব্বলয়়াছি, সে আমার उগ্নি। তোমার নিকট জানিতে চাহিনে তুমি আমার কथা মিথ্যা র্বানওন।। বস্যুত তুমি आমার দীনি ভগ্নিও বটে। এই সারা পৃথিবীতে তুমি ও আiি ব্যাত্ত অন্য কোন যুসলমান নাই। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (অা) তাঁহাকে লইইয়া বাদশাহ়র দরবারে গমন করিলেন।

হযরত ইবরাহীম (অ) সারাহকে বাদশাহর নিকট পাঠাইয়৷ সালাতে নিবিষ্ট হইলেন। বাদশাহ হযরত সারাহর র্রপ লাবণ্য দেখিয়া তাঁহার প্রাি ব্রঁকিতেই আল্লাহ্র শাস্তি তাহাকে পাকড়াও করিল। তাহার হাত পা অবশ হইয়া পড়িল। এই অবস্থা দেখিয়া বাদশাহ হযরত সারাহকে বলিল, আমি তোমার কোন ক্ষতি করিব ন।, ত্তুন আगার জন্য আল্ধাহ্র নিকট এই শাস্তি উঠাইবার জন্য দু‘আ কর। তিনি দু'অা করিরিতই বাদশাহ সুস্থ ইইয়া গেন। কিনুু ঠিক ইইয়া পুনরায় সে হযরত সারাহৃক্ক ধরিবার চেটে। করিল। অমনি পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার অবস্থা হইয়া গেল। বাদশাহ এবারও হযরত সারাহকে দু‘আ করিতে অনুরোধ করিল এবং প্রত্জ্ঞ করিল বে, সে আর তাহাকে স্পশ্র কর্করেব না। হযরত সারাহ এবারও তাহার জন্য দু"আ করিলেন এবং সে ঠিক হইয়া পেল। তিনি ঢৃতীয়বার ও সেই পৃর্বের ন্যায় আচরণ করিলে এইবারও তাহার পূর্ব্বের ন্যায় হইন। এবারও সে হযরত সারাহকে আল্ধাহ্র নিকট দু‘আ করিতে অনুরোধ করিল এবং পুনরায় এইই্রপ আচরণ না করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করিল। হযরত সারাহ তাহার জন্য দু‘আ করিনে সে সুস্থ ইইল। তখন বাদশাহ তাহার একজন প্রহরীকে ডাকিয়া বলিল, র্তুম আযার নিকট কোন মানুষ তো আন নাই। আনিয়াছ একজন শয়তান মহিলা। তুমি जাহাকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দাও এবং হাযেরাকেও তাহার সহগামিনী করিয়া দাও। হযরত সারাহৃকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল এবং হযরত হাব্রোকে তাঁহার সহিত পাঠান ইইল। হযরত সারাহ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। এদিকে হयরত ইব্রাহীস (অা) যখন বুঝিতে পারিলেন বে, হযরত সারাহ ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন f্তিন সালাত সম্পন্ন করিয়া অবসর হইলেন। তিনি ঢাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সহিত কি আচরণ করা ইইয়াছে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ত'অালা কাফিরের চত্রুত্তাক নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। এবং সে হাব্রোকে আমার সেবিকা হিসাবে দান করিয়াছছে। মুহাম্মদ ইব্ন

শীরীন (র) বালেন, হয়তত আবূ হুরায়রা (রা) যখনই এই হাদীস বর্ণনা কর্রিতেন তখন তিনি বनিতেন : ইনিই ইইলেন তোমাদের জাম্য।
(7 (1)
نَ



অসুবাদ : (৬৪) তখন ইহারা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এবং একে অপরকে

 (৬৬) ই্য়াহীম বলিল, তবে কি তোমরা আল্লাহ্ পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর ‘াহ্রা 匹ে, াদিগের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না। (৬৭) ধিক তোমাদিগকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর








 বিথ্খজ করিয়াছছ কে? কাতাদাহ্ (র) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (जl)-এর কাওম চরম

 অতর্এব ঢুম্মি আমাদিগকে তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিতে বল কি করিয়া? হযরত ইব্রাহীম (আ) সুভ্যাগ বুবিয়া তখনই জিঞ্ঞাসা করিলেন ঃ

তবুও কি তোমরা আল্লাহ়কে ছাড়িয়া এমন ব্যুর ইবাদত করির্, যাহ। না তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে আর না কোন ক্তি করিতে সক্pग? তোমর৷ কি কারণণ তাহাদের ইবাদত কর?

মহান আল্লাহৃর বাণী :

ধিক! তোমাদূর প্রতি এবং তাহাদের প্রতিও আল্নাহ্কে বাদ দিয়া যাহাদ্দর তোমর৷ ইবাদত কর। তোমরা বেই ওমরাহী ও ভ্রাত্তির মধ্যে লিণ্ত উহ্গ কি তোমরা বুঝ না? শে ব্যক্তি মুর্ধ ও यানিग সে ব্যতিত অইর্রপ অনর্থক কাজ তো অনা কেহ করিরেত পারে না। এই বলিয়া হযরত ইব্রাহীম (আ) णাহার বক্তব্য লেষ করিলেন।

তাহার যুক্তিসংগত দলীল প্রমাণ সম্পর্কে আল্মাহ্ ত'‘ালা ইরশা|দ কর্করিয়াছছন :

এবং ইহ আমার যুক্তি-প্রমাণ যাহা ইব্রাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্পদায়ের যুকাবিলায় ... ... ... (সৃরা আন অম ঃ ৮৩)


অनুবাদ ঃ (৬৮) ঢাহারা বলিল তাঁহাকে পোড়াইয়া দাও, সাহাय্য কর তোমাদিগের দেবতাঔনিকে। তোমরা यদি কিছু করিতে চাহ। (৬৯) জামি বলিলাম, হে অপ্মি! ঢুমি ইবৃরাহীমের জন্য শীতন ও নিরাপদ হইয়া যাও। (৭০) উহারা তাহার कতি সাধনের ইচ্মা কর্রিয়াছিন। কিন্ত্র आমি উহাদিগকে করিয়া দিলাম সর্বাধিক কত্থিস্থ।

তাফসীর ঃ হयরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাওমের যুক্তি প্রমাव মখন অসার প্রমাণিত হইন, তাহাদের অক্ষমত। প্রকাশ পাইন ও সত্য প্রকাশিত হইন। ত়খন তাহারা তহাদের

সরকারী ফ্মমতা ব্যবহার করিতে বাষ্য হইল। তাহারা বলিল, ইব্রাহীম (আ)-কে জ্জালাই দাও এবং তোমাদের দেবতাদের সাহায্য কর। অতএব তাহারা বহ লাকড়ী একত্রিত করিল। সুদ্দী (র) বলেন, তাহারা এই কাজকে এতই ঔরুত্দ ও পুণাের কাজ মনে করিল यে, यদি কোন শ্তী লোক রোগাক্রন্ত ইইত তবে সে মানত করিয়া র্বসত শে, সে যদি সুস্থ ইই তবে ইব্রাহীম (জা)-কে জ্রালাইবার জন্য লাকড়ী জোগাড় কর্রিয়া fিবে। লাকড়ী একত্রিত করিয়া তাহারা উহাকে একটি প্রকাণ গর্তে জমা করিল। উश হইতে আকাশ
 মধ্যে হযরত ইবূ木াহীম (আ)-কে নিক্ষেপ করা একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর পারস্যের এক কূর্দী ব্যক্তির পরাম্র্শ চরকা তৈয়ার করা হইল এবং উহার সাহায্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আণ্তেের সেই ভয়ানক গর্তে নিক্ষেপ করা হইন।

ఆয়াইব জুব্বায়ী (র) বলেন, সেই কূর্দী লোকটির নাম ছিল, ‘ইীযন’। আল্লাহ্ ত‘‘অালা তাহার এই অপকর্মের দরুন তখনই তাহাকে যমীনে প্রো|থত করিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের অতল গহৃরে প্রোথিত হইতে থাকিকে। কাফিরেরো যখন হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে আけुনের গর্তে নিক্ষেপ করিল, তখন ত্তিন ব্বিয়া উঠিলেন,
 কर्মनिर्বाझी।

ইমাম বুথারী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মুহাশ্যদ (সা) ও সাহাবায় কিরাম যখন এই সংবাদ জানিতত পারিলেন বে, কাফির্রা তাঁহদের বিরুক্ধে সেনাবাহিনী একত্রিত করিয়াছহ, তখন রাসূনুল্নাহ (সা) ও


शাফিয আবূ ইয়ালা (র) ... ... ... হ्यরত आবূ হৃরায়র। (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে আাওুনে নিক্ষেপ করা হইল তখন তিনি বলিলেন :
اللْهم إبن نى السماء واحد وانـا فى الارض واحد اعبدك

হে আল্লাহ! আপনি আসমানে একাই মাব্বুদ এবং আiি পৃথিবীতত একাই আপনার ইবাদত করি। বর্ণিত আছে বে, হযরত ইবৃরাহীম (অা)-কে যখন আঞুনে নিক্ষেপ করিবার জন্য কাফিররা বাঁধিতে লাগিন তখন তিনি বলিলেন ঃ

لا الهُ الاّ انت سبحنك لل الحمد ولل المثل لا شريك لك
হে আল্নাহ্! আপনি ব্যতিত আর কেন মাবূূ নাই। আমি আপনার পবিব্রত ঘোষণা করিতেছি। আপনার জন্ই যাবতীয় প্রশীংসা, সাম্রাজ্য কেবল আপনারই। আ|পনার কোন শরীক নাই।

ఆয়াইব জুব্বায়ী（র）বলেন，হযরত ইব্রাহীম（আা）－এর বয়স ছিল তখন যোন বঙসর। বর্ণিত আছে হযরত ইব্রাহীম（আা）－কে যখন আণ্ৰে নিক্ষপ করা হৃইল তখন
 প্রয়োজন আছে？জবাবে তিনি বলিলেন ঃ আপনার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নাই। তবে আল্লাহ্র নিকট আমি অবশ্যই মুখাপেপ্মী।

হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণিত，যখন হযরত ইব্রা｜ীীস（আ）－কে আওনে নিক্ষে করা হইন，তখন বৃষ্টির জন্য নিয়োজিত ফিরিশ্শা বলিতে লাগিল，আল্লাহ্，পক্ক হইতে হকুম করিনেই আমি বৃধিবর্ষণ করিয়া আ৫ন নিডাইয়া দিব। কিষ্ম তাহাতে
 হকুম দিলেন। তিনি বলিলেন ：


হে আध্ন！ডুমি ইব্রাহীম্মের উপর শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও।
 শীতন হইয়া গিয়াছিল। ক‘‘ব আহবার（রা）বলেন，সেই দিন আखֶন দ্বারা কেইই উপকৃত হইতে পারে নাই এবং হযরত ইব্রাহীম（অা）－কে बৌই রশি｜দারা বাঁধা হইয়াছিল কেবল উহাই জ্বলিয়াছিন। সাওরী（র）হयরত আলী ইবৃন आবূ তালিব（রা） रইতে ইব্রাহীম্মে কোন ক্ষতি কর্রিও না। ইব্ন আব্বাস ও आবুল आলিয়াহ（র）বলেন，যদি
 কষ্ঠ পাইতেন। জুওয়াবির，যাহ्হাক（র）হইতে আলোচ্য আয়াত্তর ভাফসীীর প্রসংণে বলেন，কাফিররা মস্ঠ বড় এক গর্চ করিল，এবং চতুর্দিক হইতে উহাত্ত আ｜ওন প্রজ্জলিত হইল। হयরত ইব্রাইীম（আ）－কে ইহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল，কক্ভু অ｜ఆন তাহাকে স্পেশ্শও করিল না। এমনকি আা্লাহ্ উহাকে সশ্পূর্ণর্রপপ নিভাইয়া fিলেন। বর্ণিত আছে， ＠সময় হযরত জিব্রাঈল（আ）হযরত ইব্রাহীম（আ）－এর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন । इযরত জিবৃরাদল（আ）তাঁহার মুথমণল হইতে ঘাম রুছিঁ়া দিয়াছিলেন। इযরত ইব্রাহীম（আ）আけ্তের উত্তাপে কেবল ঘর্মক্ত হইয়াছিলেন＋ইহা ব্যাতিত তাঁহার जन্য কোন কষ্ট হয় নাই। সুদ্দী（র）বলেন，হযরত ইব্রাহীম（অ）－এর সহিত ছায়াদানকারী ফিরিশ্শ়তও বিদ্যমান ছিলেন।

आनो ইব্ন आবূ হাতিম（ৰ）．．．．．．．．．．．．মিনহাল ইব্ন আম̣র（র）হইতে বর্ণিত， তিনি বলেন，হযরত ইব্রাহীম（আ）－কে আঞ্ৰের নিক্কেপ করিবার পর তিনি উহাতে পঞ্চাশ কিংবা চল্লিশ দিন কাটইয়াছিলেন। হযরত ইবৃরাহীম（আ）বালেন，আওনের্র そবৃन কাशীर－80（9ম）

মধ্ব্য বেই সময় आমি কাটাইয়াছিলাম, উহা ছিল আমার জীবনেরে সর্বাপপক্ষা আরামদায়ক সময়। হায়! যদি আমার সারা জীবন ज্দ্রপ আরামদায়ক ইইত।

আবূ যুর‘আহ ইব়ন আমূর ইব্ন জরীর (র) হযরত আবূ হরায়র৷। (রi) হইঢে বর্ণনা করেন, হযরত ইবূ木াইীম (আ)-এর পিতা সর্বাপপকা বেই উত্তম বেই কথাটি বলিয়াছিল তাহা হইল, হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন নিরাপদে আণुনের গর্ত হইতে বাহির হইলেন, তখন তিনি স্বীয় লনাট হইতে ঘাম মুহিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া ঢাহার পিতা বনিয়া
 ও মহহান! কাতাদাহ (র) বনেন, ঐ দিন গিরগিটি ব্যতিত সকল প্রাীীই হযরুত ইব্রাহীম (আ)-এর জাওন নিভাইবার চেটো করিয়াছিল। ইমাম যুহরী (র) বলেন, নবী করীীম (সা) গিরণিট হত্যা করিবার হকুম দিয়াছেন। তিনি উহাক্ক ছোট ফািিক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্ন आবূ शাতিম (র).......... ফাকিহ্ ইব্ন মুগীরা মাฆুযমীর आयाদকৃত দাসী হইতে বর্ণিত, একদা আমি হযরত আc়য়শা (রা)-এর ঘরে প্ররেশ৷ কর্করয়া দেখিলাম
 দ্বারা आপনি কি করেন৷ তিনি বলিলেন, ইহা দ্বারা গিরগিট হত্যা করা হয়। রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে যখন আওণে নিক্ষে করা হইয়াছিন তখল সকন প্রাণী উহা নিভইবার চেষ্যা করিয়াছিন। কিস্দু কেবল এই গিরগিট তাহার আध্ यুঁকাইয়াছিন। এই কারূণে রাসূনুল্নাহ্ (সা) উহা হত্যা করিবার নির্দেশ। দিয়াছেন।

মহান আল্লাহৃत বাণী :

হयরত ইব্রাহীম (অ)-এর কাওম্মে লোকজন তাহার সহিত চক্রু করিয়াছিন।
 তাঁহাকে আা্তন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পর্রাজ্ড করিয়াছিলেন।
 হইয়াছিন, তथन বাদশাহ তামাশা দেখিবার জন্য তथায় উপস্থিত হইয়াছিন। कিত্রু




অনুবাদ : (৭১) এবং আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রাখিয়াছি বিশ্ববাসীর জন্য। (৭२) এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররৃপে ইয়াকূব আর প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ। (৭৩) এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা, তাহারা আমার নির্দ্রশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত। তাহাদিগকে ওহী প্রের্ করিয়াছিলাম, সৎকর্স করিতে, সালাত কায়েম করিতে। এবং यাকাত প্রদান করিতে, তাহারা আমারই ইবাদ্তত করিত। (৭৪) এবং লূতকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এমন এক জনপদ হইতে যাহার অধিবাসীরা লিপ্ট ছিল অঙ্লীল কর্মে, উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী। (৭৫) এবং তাহাকে তামি শাসার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম, সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুত্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘অল্ছ ইরশাদ করেন, তিনি হযরত ইব̣রাহীম (অ)-কে নাজ্র হইইতে মুক্তি দান করিয়া তাঁহাকে পবিত্র বরকতময় ভূখণ fিরিয়ায় লইয়া যান! तানী ইবন্ जানাস অবূ অলিয়াহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত উবাই ইব্ন कা‘ব (রা) হইতে
 নিঠাপানি প্রবাহিত হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) পূর্ব্র ইরাক্ক বাত করিতেন, কিন্ত্র আল্গাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে যালিমের অত্যাচার হইরত যুক্ত্দান করিয়া স্সিরিয়ায় প্রেরণ করিলেন। সিরিয়া ছিল নবীগণের হিজরত স্থল। অন্যান্য ভূখণ্ডে যাহা ক্ন হয় সিরিয়ায় উহ অধিক হয়, সিরিয়ায় যাহা কম হয় ফিল্লিস্তনন উহা বেশী হয়। এই সিরিয়া দেশই হাশরের ময়দানে পরিণত হইবে এবং এইখানেই দাজ্জালকে হত্যা করা হইবে। এবং হযরত ঈসা (আ) ও এখানেই অবতরণ করিবেন।

কাব जাহ্বার (রা) বলেন বেই ভূখఠ্রে প্রতি ইংগিত করা হইইয়াছ্ তাহ্হা হইল হারান। সুদ্দী (র) বলেেন, হযরত ইব্রাহীম ও হযরতত লূত (অা) শ্যাম (সিরিয়া) দেশের দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন। পথে তাঁशদের সহিত হারান-এর রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি স্বীয় ধর্ম অপসন্দ ও ঘৃণা করতেন। হযরত ইবৃরাইীম (আ) তাঁহাকে এই শর্তে বিবাহ কর্কানেন বে, তিনিও তাঁহার সহিত হিজরত করিয়া যাইবেন। হারান-এর এই রাজকুমারীই হইলেন হযরত সারাহ্ (র)। ইব্ন জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। किस्यू ইश গারীব। যেই রিওয়ায়েতটি মাশহহর তাহ হইল হযরত সারাহ্ (র) ছিলেন, হযরত ইব়রাহীম (আ)-এর চাচাত বোন। হयরত ইব্রাহীম (আা)-এর সহিত তিনিও হিজরত র্করয়াiছলেন। হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (অা) হিজরত করিয়া পবিত্র সক্কায় আপমন করিয়াছিলেন। বেমন এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় ঃ


মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম বেই ঘর নির্মাণ করা হয় উহা প্পবি্র সক্কায় অবস্থিত। উহা বরকতময় এবং সারা বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতদানকারী। উহার ম.্য় বহ নিদর্শন রহিহ়াছে। বিশেষত মাকামে ইবৃরাহীমও রহিয়াছে। বেই ব্যক্তি উহার মধ্ব্য প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ ইইবে। (সূরা আলে ইম্রান ঃ ৯৬-৯৭)

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 ইসহাককক দান করিয়াছি এবং পৌত্র হিসাবে ইয়াকূবকক দান কর্রিয়াছি। ইবৃন আব্বাস
 (আ) হযরত ইসহাক (অা)-এর পুত্র। বেমন ইরশাদ হইয়াছছ :


आমি সারাহ (আ)-কে ইসহাকের সুসংবাদ দান করিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়াকূব (অা)-এর সুসংবাদ দান কর্রিলাম। (সূরা হূদ ঃ ৭১)

আবদুর রহমান ইব্ন যায়ি ইব্ন আসাম (র) বলেন, হযরত ইব়রাহীম (আ) ",
 ত"আলালা তাহাক্ক শুঁ্র হযরত ইসহাকের সহিত পৌত্র হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর


ইসহাক ও ইয়াকূব (আ) উভয়কেই সৎ ও নেক্কার করিয়াছিলাম।
 নেতৃত্ব দান করিতেন এবং আমার নির্দেশ অনুসারে আল্লাহ্র দিকে আহ্থান কর্রিত্ন ।

আর তাহাদের নিকট আমি সৎকর্ম করিবার, সালাত কায়েম করিবারও যাকাত আদায় করিবার জন্য ওহীযোগে নির্দেশ দান করিয়াছিলাম। আয়াতে ‘খাস’ এর আত্ফ হইয়াছে ‘আম’-এর উপর । হুকুম পালনকারী বান্দা ছিলেন। এবং এই ইবাদতের জন্য অন্য गানুযকে তাঁহারা হুকুম
 দান করিয়াছিলাম। লূত ইব্ন হারুন ইব্ন আयার হযরত ইব্রাহীग (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত স্তনি হিজরতও করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


হযর্রত লূত (আ) ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিলেন। এবং তিনি বলিলেন, আমি আমার প্রতি পালকের উদ্দেশ্যে হিজরত করিব। (সূরা অনকাবূত ঃ ২৬)

অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে ইল্ম ও হিক্মত দান কর্ণরিলেন। এবং তাঁহাকেও নবী করিলেন এবং সাদ্দূম ও উহার পর্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের জনবসতীতে তাঁাকক নবী নিযুক্তি করিয়া প্রেরণ করিলেন । তাহারা হযরত লূত (আ)-এর বিরোধিতা করিল, তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে ধ্মংস কর্করিয়া দিলেন। তাহাদের ধ্বংসের কাহিনী পবিত্র কুরআনের কয়েক স্থানে উল্লেখ কর৷ হইয়াছছ।


আর লূত (অ)-কে আমি সেই জনপদ হইতে উদ্ধার করিলাম যাহারা অশ্লীল কর্ম করিত, বস্তুত তাহারা ছিল বড়ই খারাপ ও পাপী সম্প্রদায়। এবং তাহার.ক আমি অমার রহমতে দাখিল করিলাম, তিনি ছিলেন সৎলোকের অন্তর্ভুক্ত।



অনুবাদ : (৭৬) স্মরণ কর নূহককে, পূর্বে সে যখন আহবান করিয়াছিল তখন আমি সাড়া দিয়াছিলাম তাহার আহবানে এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে মহা-কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়ছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাহারা আমার নিদর্শনাবল্লী অস্বীকার করিয়াছিল। উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এই জন্য উহাদিগের সকলকেই অমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্cাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ হযরত নূহ্ (আ)-কে যখন তাহার কাওমের লোকজন মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল এবং তিনি আল্লাহ্র দরবারর দু‘আ করলেন তখন আল্মাহ্ তাঁহার দু‘আ কবুল করলেন ।

ইরশাদ হইয়াছে:

হযরত নূহ् (আ) তাহার প্রতিপালকের নিকট দু‘আ করিল্লেন, প্যু! অর্মি অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি, অপনি আমায় সাহায্য করুন। (সূরা কামার ঃ ১০)

আর ইর়শাদ ইইয়াছে :


下ে প্রভু! আপনি এই পৃথিবীতে একজন কাফিরকেও অবশিষ্ট রাখ্বনন না। যদি আপনি তাহাদিগকক অবশিষ্ট রাখেন তবে আপনার বান্দাগণকে পথভ্রী করিনে এবং তাহারা কেবল কাফির ও নাফরমান সন্তানই জন্ম দিবে। (সূরা নূহ্ ঃ ২৬) হযরত নূহ্ (আ) এই দু‘আ কর্রিল্ল আল্লাহ্ তাঁহার দু‘আ কবূল করিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে :

হযরত ইব্রাহীম (আ) এর পূর্বে হযরত নূহ (আ) যখন দু‘আ কর্াররললন তখন আমি উহা কবূল করিলাম। এবং তাঁহাকে ও তাঁহার প্রতি যাহার৷ ঈযান আनिয়াছিল তাহাদিগকে আমি মুক্তি দান করিলাম।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

यাহার সষ্বক্ধে পূর্ব্রই শাস্তি প্রদান করা স্থির হইয়াছে তাহাক্ ব্যাতিত আপনার পরিবাররবর্গক নৌকায় উঠান এবং অন্যান্য মু’মিনগণকেও এবং তাহার প্রতি অতি অল্প সংখ্যক লোকই দমান আনিয়াছিন। (সুরা মু’মিনুন : २৭)

মহান आল্লাহ্র বাণী :

 কিছু লোকই তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়াছিন। অবশিষ্ট লোক যুগ যুগ র্রিয়া তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাঁছাকে নানা প্রকার কষ্ঠ দিয়াছে। আল্লাহ্ ত'অআনা ঢাঁার এই কৃ্ট ও পেরেশোনীর কথা আলোচ ज়ায়াতে উল্লেখ করিয়াছেন।

আরও ইরশাদ হইয়াছ্ :


আর আমি নূহৃকে সেই সকন লোক হইতে মুক্তি দান কর্যিয়াছি এবং তাহাদের হইতে প্রতিশোধ নইয়াছি যাহারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন ক্রিত এবং বস্তুত তাহারা ছিল বড় খারাপ লোক। সুতরাং তাহাদ্র সকলকেই নির্गাজ্জত করিয়া ধ্পংস করিলাম। এবং নৃহ্ (অ)-এর দু'আ অনুयায়ী তাহাদের একজন লোকও দ্দুनয়ায় অবশিষ্ঠ राथा इইল ना।



অনুবাদ ঃ (৭৮) এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কथা, যখন তাহারা বিচার করিয়াছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে। উহাতে রাত্রিকানে প্রবেশ করিয়াছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ, আমি প্রত্যক্ করিয়াছিলাম তাহাদিগের বিচার। (৭৯) এবং তখন সুলায়মানকে এ বিষয়ে মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং.তাহাদিগের প্রত্যেককে আমি দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহঙগকুলের জন্য নিয়ম করিয়া দিয়াছিলাম যেন উহারা দাঊদের সংগগ আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা। (৮০) আমি ঢাহাকে তোমাদিগের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে উহ্হা তোমাদিগের যুক্ধে তোমাদিগকে রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে না? (b-১) আর সুলায়মানের জন্য বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম উদ্দাম বায়ুকে, উহা তাহার আদেশক্রুম প্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। (৮২) এবং শয়তানদিগের মধ্যে কতক তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত, ইহা ব্যতিত অন্য কাজও করিত, আমি উহাদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতাম।

তাফসীর ঃ ইব্ন ইসহাক (র) মুররাহ (র) সূত্রে হযরত আবদুল্ধাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কৃষি ক্ষেতটি ছিল আস্রুরের ক্ষেত। আभুরের লতায় তখন

 যুহ্রী কাতাদাহ (র) বলেন, দিনের বেলা চরানোকে বলা হয়

ইব্ন জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব ও হারূন ইব্ন ইদ্রীস (র)......... ইব্ন
 প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষেতের আগুরের ছড়াগুলিকে ছাগল নধ্ট কর্য়য়া দিয়াছিল। হযরত দাউদ (আ) ইহার মীমাংসা যাহা করিলেন, তাহা হইল আগুর ক্কেততর মালিককে

এই ক্ষতির বিনিময়ে ছাগলণলি দেওয়া হইবে। তখন হযরত সুলায়মান（অ）তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন，হে আল্লাহ্র নবী！এই মীমাংসা ব্যতিত ইহার অপর কোন মীমাংসা হইতে পারে কি？তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন，जন্য আর কি মীমাংসা হইতে পারে？হযরত সুলায়মান（আ）বনিলেন আभুর ক্ষেত ছাগলের মালিকের দায়িত্gে দেওয়া হইবে এবং সে উহাতে আা্ুর লত লাপাইয়া উহার তত্ত্木াবধান করিতে থাকিবে যাবৎ না পৃর্বের অবস্থা় ফিরিয়া আলে এবং ছাগলঙলি ক্ষেতের মালিককে দেওয়া হইবে，সে উश দ্মারা উপকৃত ইইতে থাকিবে যাবৎ না ক্ষেত পূর্বাবস্থায় ফিনিয়া আলে। ক্ষেত যখন পূর্বাবস্থা় ফিরিয়া আসিবে। তখন ক্ষেতের মানিক ছাগলের মালিককে ছাগন ফিন্রাইয়া দিবে।
 মীমাংসার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। আওফীী（র）হযরতত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতেও এই ব্যাথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাশ্পদ ইব্ন সাनামাহ（র）．．．．．．．．．．হयরত ইব্ন आব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন，তিনি বলেন，হযরত দাউদ（অা）ক্ষেতের মালিকক্ক ছ্গানণ্ণলি দিয়া দেওয়ার ফায়সানা করিলেন। অতঃপর ছাগলের মালিক ওখু তাহাদ্র কুকুরওল⿵ সংগে নইয়া ফিরিল। পাথে হযরত সুলায়মান（আ）－এর সহিত তাহাদদর সাশ্কাৎ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন，তোমাদের কি মীমাংসা করা হইয়াছে？তাহার৷ কৃত সীমাংসার কথা উল্লেv করিল। ঢখন তিনি বলিলেন，যদি আমি তোমাদের সীगাংসার দায়িত্ণ গ্রহণ করিতাম তব্বে ভিন্ন ফয়সালা করিতাম। হयরত দাউদ（আ）－কে এই বিবয়় অবগত করান হইলে，তিনি হযরত সুলায়মান（আ）－কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা র্র্রালেন，বৎস！তুমি এই সমস্যার কি বিচার করিতে？তিনি বলিনেন，আমার মীমাংসা হইন মালিককে ছাগনর্তি দেওয়া হইবে এবং সে উহার বাচ্চাও দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হইবে এবং ক্তেত ছাগলের মালিকের দায়িত্ম দেওয়া，সে উহাতে ছারা লাগাইয়। উহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকিবে। যখন ক্ষেত পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে তখন ক্ষেতের মালিক তাহার ক্ষেত ফিরাইয়া লইবে এবং ছাগলজলিও তাহার মালিককে ফিরাইয়া দিবে।

ইব্ন আবূ शাতিম（র）．．．．．．．．．মাসরূক（রা）হইতে বর্ণনl কারয়াছেন，তিনি বলেন，ハেই ক্ষেতে রাব্রিকালে ছগল ঢুকিয়াছিন উহা ছিল অা্ুুর ক্ষেত। ছাগনজ্তি ক্ষেতটি সশ্পুর্ণর্রপে বিনষট করিয়া｜ছিন। আছুর গাছে নতা－পাতা ও আা্গুর ছড়া সব কিছুই খাইয়া শেষ করিয়াছ্নি। অতঃপর ক্ষেতের মানিকরা হযরত দাঊদ（আ）－এর নিকট বিচার প্রাথ্থী হইলে তিনি ছাগলఆলি তাহাদিগকে দিয়া দিলেন। এই নিচার শ্ববণ কর্রিয়া इয়ত সুলায়সান（আ）বনিনেন，বিচারটি এইর্পপ হইবে। কেরের্র সানককক ছাপলখলি দেওয়া হইবে，তাহারা উপর দুষ পান করিবে এবং অন্যান্য উপায়় উश৷ দ্যারা উপকৃত ইব্ল্ কাছীর—8১（9ম）

ইইবে। এবং আঙ্গুর ক্ᅡতটি ছাগলের মালিকের দায়িত্ণে দেওয়৷ হইবে সে উহার তত্ত্রাবধান করিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিবে। অতঃপর কেতের মালিক ছাগলের যালিককে ছাগল ফিরাইয়া দিবে এবং ছগলের মালিক ক্ষেটি তাহাকক কিরাইয়া দিবে। ওরাইহ, মুরাাহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইব্ন যায়িদ (র) এবং আরো অনেরে এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

ইবุন জরীর (র) বলেন, ইবৃন আবূ যিয়াদ (র)......... আনমর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি কাযী তুাইহ (র)-এর নিকট আসিন। তাহাদের একজন অপরজনের প্রতি ইংপিত করিয়া বলিল, এই লোক্কটির ছাগলত্তে আমার কাপড় বুনার সূত ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। ওরাইহ (র) তাহাক্ জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রিকালে না দিনের বেনা? यদি দিনেন বেলায় ছিড়িয়া থাকক তবে ইহার কোন ক্ষতিপুরণ তাহার দিতে হইবে না। जার যদি রাত্রিকালে ছিড়িয়া থাকক তন্বে ইহার কতিপূরণ আদায় করিতে হইবে।

কাযী ৫রাইহ (র) ভেই ফায়সালা কর্রিনেন, ইহা ইমাম আহ্যাদ, आবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ (র) কর্ত্র্ বর্ণিত হাদীসের অনুর্রপ। তাহারা......... লাইস ইবৃন সা'দ, হারাম ইব্ন মুহায়াসাছ (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বনেন, একবার হযরত রাবা ইব্ন অযিব (রা)-এর উট্টি একটি বাগানে প্রবেশ কর্যিয়া বাগানের গাছ নষ্ র্কর্য়া দিল। তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) বেই ফ্য়সালা করিলেন, উহা হইল, দিনের বেলা ব|গান্নর গালিকের দায়িত্ধ হইবে বাগান্নর হিফাयত ও সংর্রকণ করা। এধং রাত্রিকালে গৃহপালিত পও বেই ফতি করিবে পশ্রে মালিক সেই ক্ষতিপৃরণ আদায় করিবে। হাদীসট্টিকে মু'অল্লাল বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। ‘কিতাবুন আহকাম’ নামক গ্রন্থ্ এই বিযয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচ্না করিয়াছি।

মহান আল্নাহ়র বাণী :


আমি ঐ মীমাংসার জ্ঞান দাউদ ও সুলায়মানকে দান করিয়াছিলাম। উভয়কেই আমি হিক্ম ও ইল্ম দান করিয়াছিনাম। ইবุন আবূ হাতিম (র)... ... ... হহাইদা (র) হইতে
 বাসরী (র) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ সাঈদ্দ! আমি ইহা জান্ত পারিয়াছি বে, বিচারক যদি ইজতিহাদ করিয়া ভুন করে তবে সে জাহান্নাহ্য প্ররেশ| করিরে, যদি সে প্রবৃত্তির দারা প্রতারিত হয় তবে সেও জাহন্নামী। অবশ্য ব্যই বিচার়ক ইর্জততহাদ কর্তিয়া

সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিবে সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে। তখন হাসান বাসরী (র) বলিटলन, আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত দাউদ (আ), সুলায়মান (আ) ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে যাহা উন্দেখ র্করিয়াছছন উহা এই বর্ণনার বিপরিত।

ইরশাদ হইয়াছে :



আল্মাহ্ তা‘আলা হযরত সুলায়মান (আ)-এর বিচারের তো প্রশংসা করিয়াছেন কিন্ত্রু হযরত দাঊদ (আ)-এর বিচার ভুল হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে তিরকার করেন নাই। অতঃপর হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা বিচারকগণকে তিনটি নির্দেশ দান করিয়াছ়েন, ১. একটি হইল তাহারা যেন শরীয়াতের কোন হকুসকে পার্থিব স্বার্থে পরিবর্তন না করেন। ২. প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন। ৩. আল্মাহ্ ব্যতিত অন্য কাহাকেও যেন ভয় না করেন।

অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন :


হে দাউদ! আমি তোমকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি করিয়াছি। অতএব তুমি মানুুষের মধ্যে হক্ ও সঠিক ফয়সালা করিবে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিরেন।। তাহা হইলে উহা তোমাকে আল্লাহর পক্ষ ইইতে গুমরাহ করিয়া দিবে (সূরা সোয়াদ ঃ ২৬)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


মানুষকে তোমরা ভয় করিও না। কেবল আমাকেই তোমরা ভয় করিরে (সূরা गায়িদাহ : 88).।
 নির্দেশসমূহ পরিবর্তন করিও না। (সূরা মায়িদাহ : 88)

ইব্ন কাসীর (র) বলেন, ইহা সর্বসম্মত যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) নিষ্পাপ এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাঁহারা সাহায্যপ্রাপ্ত। কিন্তু আষ্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম ব্যতিত অন্যান্য লোক সম্পর্কে বুখারী শরীফে হযরত আমর ইব্ন আ’স (রা) হইত বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

## اذا اجتهد الحاكم فـاصـاب فله اجران واذا اجتهد فـاخطأ فله اجر

 পাইবেন এবং ভুল করিলে এক ఆুণ সাওয়াব লাভ করিবেন। উদ্দৃত হাদীস দ্মারা ইয়াস ইব্ন মু‘আবিয়াহ (র)-এর ধারণা বে, বিচারক ইজতিহাদ করিরিত ভুল করিলে সে জাহনন্নামে যাইবে ইহ ভুন প্রমাণিত হইন।

সুনান গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত, বিচারক তিন শ্রেণীতত বিডক্ত। ১. এক শ্রেণীর বিচারক বেহেশত্বাসী এবং দুই শ্রেণীর বিচারক দোयখী। প্রথম শ্রেণীর বিচারক হইল তারা, যারা সত্য জানিয়া তদানুযায়ী বিচার করে। এই শ্রেণীর বিচারক বেহেশাত্ত প্রবেশ করিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচারক হইন, তারা যারা সত্যকে না জানিয়া না বুাঝয় বিচার করে। সে দোযথে প্রবেশ করর। তৃতীয় আর এক व্বেণীর বিচারক যারা৷ সত্যকক জানিয়া উহার বিপরীত বিচার করে। তারাও দোযখে প্রবেশ করিবে।

পবিত্র কুরজানে বেই ঘটনাটি উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, মুসনাদ্দ ইসাম আহ্যাদ অনুক্রপ একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, অनী ইব্ন হাফস (র).......... আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বাোন, রাসূলूল্ণাহ্ (সা) ইরশ|দ করিয়াছেন ঃ একদা দুইজন স্ত্রীলোকের সহিত তাহাদের দুইটি fxicও ছিল। এমন সময় একটি বাঘ আসিয়া তাহাদদর একটি শিষ্কে নইয়া গেন। প্ত্যেকই বলিতে লাগিল, তোমার বাচ্চা বাঘে লইয়া গিয়াছে। মীমাংার জন্যা উভয়ই হযরত দাউদ (অা)-এর নিকট গেন। হযরত দাউদ (আ) তাহাদের মধ্যে ब্যে বড় তাহাক্ অবশিষ্ট
 বলিলেন, একটি ছুরি আান, শিঙটিকে দুই খఆ করিয়া তোমাদের ম!্যা অা্া ভাগ করিয়া দেই। ইহ Жনিয়া ছোট শ্তী লোকটি বলিল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহস করুন। উহাকে দ্বিখधिত করিবেন নi। শিঙ্টি তাহাকে দিয়াদিন, হযরত সুলায়োন (অ) বুঝিালেন। শিঙ্টি প্রকৃতপক্ম এই স্ত্রী লোকটিরই। जতএব তিনি তাহাকেই দিয়া দিলেন। ইমাম


 ফ্য়সালার বিপরীত কথা বলিতে পারে।"

হাফি্य आবুল কাসিম ইব্ন আসাকির (র) হयরত সুলায়মান (অ) সশ্শর্ক্ অনুরুপ অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাসান ইব্ন র্মুফpয়ান (র)......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি এক্কটি দীপ্ছ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সার সংক্ষিজ হইন, বনী ইস্রাঈলের একজন পরग। সুন্দীী সহিলার

প্রতি চারজন বিত্তবান লোক আসক্ত ইইয়া পড়িন। তাহার। তাহার সহিত অপকর্ম করিবার প্রত্যাশায় সর্বপ্রকার প্রচেষ্ঠা চালাইয়াও ব্যর্থ হইন। মহিল। কোনক্রমেই जাহাদের আশা পূর্ণ করিতে সभ্যত হইল না। অতঃপর তাহারা সিপ্ট হইয়া হয়রত দাঊদ (আ)-এর নিকট গিয়া বলিল, এই মহিলাটি তাহার কুকুরের সহিত ব্যাসিচার করে, সে তাহার কুকুরকে এই অপকর্মের অভ্যস করাইয়াছে। ঘটনাটি শ্রবণ কর্তিয়া হ্যরত দাউদ (আ) তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবার নির্দ্রেশ দিলেেন। ঐ্爪দন বিকালেই হযরত সুनाয়মন (আ) ঢাঁহার সমবয়ষ যুবক ছেনেদের সহিত বসিয়া বিচারকের আসন গ্রহণ করিলেন। তখন চারজন যুবক উর্রোল্লেখিত ঘটনার অনুরুপ একট্ট যুকদ্দযা তাঁার নিকট পেশ কর্রিল। হযরত সুলায়মান (আ) প্রত্যেককে পৃথক র্করয়া দিলেন এবং একজনকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুকুরটির fক রুং ছিল? সে বলিল, কালো। হयরত সুলায়মান (আ) তাহাকে পৃথক করিয়া দিলেন। অতঃপর जপর একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রুরুট রং কি ছিল? সে নলিল, লাল। তৃতীয়জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, বাদামী, এবং চতূর্থজন বলিন, কুকুরটি সাদা ছিন। হযরত সুলায়মান (আ) সকनকে হত্যা করিবার নির্দেশ fিলেন। হযরত দাঊদ (আ) যখন হযরত সুলায়মান (আ)-এর এই বিচার সস্পর্কে অবগত হইলেন তৎক্ণাৎই তিনি এই চার ব্যক্তিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, যাহার৷ র্মিিনাটির প্রতি এই जপবাদ আরোপ করিয়াছিন। তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি পৃথক কর্করয়া প্রত্যেকের নিকট কুকুরের রং কি ছিল জিজ্gাসা করিলে তাহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন রং বলিল। তখন হযরত দাউদ (আ) তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


আর পর্বত সমূহকে দাঊদ (আ)-এর অনুসারী করিয়া দিয়াছিলাম। উহারা তাহার সহিত আল্লাহ্র পবিব্রতা যোষণা করিত এবং পক্ষীসমূহও। হযর়ত দাঊদ (অ)-এর কণ্ঠন্বর ছিন অত্ত্ত সুমধুর। তিনি যখন যাবূর গ্রন্থ পাঠ কর্রিত্তন; তখন আকাশের উড়ত্ত পাখিসমূহও থামিয়া যাইত এবং আল্লাহ্র পবিত্রত ঘোষণা করিত। অনুর্রপডাবে পর্বতসমূহ হযরত দাউদের সুমধুর কণ্ধে মুগ্ধ হহয়া তাহার সহিত তাসবীহ্ পাঠ করিতিত লাগিত।

একদা হयরত নবী করীী (সা) রাত্রিকালে হযরত আবূ মুসা আx‘'অরী (রা)-কে কুরजান তিলাওয়াত করিতে ऊনিলেন। তিনি তাঁহার তিনাওয়াত শ্রবণণের জন্য थামিয়া গেলেন। এবং বলিলেন :

لقد اوتى هذا مـزمـار مـن مزامير ال داؤد

এই ব্যক্তিকে হযরত দাউদ (আ)-এর কণ্ঠস্বরের একাংশ দান করা হইয়াছে। হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী (রা) যখন জানিতে পরিলেন যে, রাসূলুল্দাহ্ (गা) তাঁহার তিলাওয়াত ঔনিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্মাহ্ (সা)! য্যদ आমি জানিতে পরিতাম যে, আপনি আমার তিলাওয়াত ওনিতেছেন তবে অমি আরে৷ সুন্দর করিয়া পাঠ করিতাম। আবূ উসমান নাহদী (র) বলেন, আমি কোন উত্তম হইর্ত উত্তমতর বাদ্যেও হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী (রা)-এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিক মধুর শদ্দ ওনি নাই। ইহা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার কণ্ঠস্বরকে হযরত দাঊদ (আ)-এর কণ্ঠস্বরের একাংশ বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা হযরত দাঊদ (অ)-এর কঠ্ঠস্বর যে কত মধুর ছিল উহার কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়।

মহান আল্মাহ্র বাণী ঃ


আমি দাঊদ (আ)-কে বর্ম তৈয়ারীর কৌশল শিক্ষা দিয়াাছলাম যেন উহা তোমাদিগকে যুদ্ধের ক্ষতি হইতে সংরক্ষণ করিতে পারে। হযরত দাঊদ (আ)-এর পূর্বেও অবশ্য বর্ম ততয়ার করা হইই। কিন্তু উহা গোলাকার হইত না তক্তার মত হইত কিন্তু কড়া দিয়া বর্ম হযরত দাউদ (আ)-এর যুগেই প্রথম তৈয়ার করা হয়।

ইরশাদ হইয়াছে :

আর আমি দাঊদ (আ)-এর জন্য লোহা নরম করিয়া দিয়াদি এবং এই নির্দেশ দিয়াছি যে, তুমি পরিসাণমত কড়া দিয়া বর্ম তৈয়ার করিবে। য়েন গাঢ় রং বড় না হয়
 দিয়াছি যেন উহা তোমার্দিগকে যুদ্ধক্ষের্রে সংরক্ষণ করিতে পারে। তোমাদের সংরক্ষণের জন্য দাঊদ (আ)-কে বর্ম তৈয়ার করিবার পর্দ্ধতি শিক্ষা দিয়া তোমাদের প্রতি যেই অনুগ্রহ করা হইল উহার তোমরা শোকর করিরেব fক?

আর সুলায়মান (অ)-এর জন্য ঝঞ্ণা বায়ু অধিনন্থ করিয়া দিয়াছছলাম।
تَجْرِى بِاَمْرْه بِالَى الْارْضِ الَّتَى بُرَكْنَا فِيْهـا

যাহা তাহার নির্দেশে বরকত্ময় ভূখণ্ড (শাম-সিরিয়া) দেশে প্রবাহিত ইইত।
 হযরত সুলায়মান (আ) একটি কাঠের খাটিয়ায় স্বীয় প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু যেমন

মোড়া, উট, তাবু ও সেনাবাহিনী নইয়া বসিয়া যাইতেন, এবং তিনি বায়ুক্ক বহন করিয়া বহন করিয়া লইয়া यাইবার জন্য হকুম দিতেন। পাথীর ঝাক তাহার মাথার উপর আসিয়া ছায়া দিত। ইর্শাদ ইইয়াছে:

আমি সুनाয়মান (অ)-এর জন্য বায়ুকে অধিনঠ্ করিয়া দিয়াছছলাম। উছা তাহার নির্দেশে অতি আরালেই তাহার গন্তব্যস্থলেল পৌছাইয়া দিত (সূরা ছো়াদ : ৩৬)।

মহান আन्वाइ़, বাণী :
 করিত (সূরা সারা ঃ ১৬)।

ইবৃন অবূ হাত্যি (র).......... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইত় বর্ণন৷ করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত সুनায়মান (আ)-এর খাটে ছয় লক্ষ চেয়ার রাখl হইত। ঢাহার নিকটবর্তী সারিতে সু’মিন মনুষ বসিত, উহার পর সু’মিন জিনি বাসত। অতঃপর তিনি পাথীসমূহকে ছায়া ছায়াদানের জন্য হুকুম দিতেন এবং তিনি বায়ুক্র খাট বহন করিবার জন্য নির্দেশ দিতেন। বায়ু তাঁাকেক ঢাঁার গন্তব্য স্থলে পৌছইইয়া দিত।

আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) বলেন, হযরত সুলায়সান (আ) বায়ুকে হকুম করিলে উহা মন্তবড় ঢেড় হইয়া যাইতে ভেন উহা একটি বিরাট পাহাড়। অতঃপর তিনি সর্বোচ্চ স্থান্ন বিছানা বিছইবার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া হযির কর্রা হইত। তিনি উহাত্ আরোহণ করিয়া লেই উচ্চ স্থান্ন অবতরণ করিত্তন। ইহার পর তিনি বাযুকে বহন করিবার নির্দেশ দিতেন। বায়ু ঁাহাকে বহন করিয়া আসমানের নিচে সকল উচ্চস্থনে লইয়া যাইত। এই সময় তিন্ন আল্লাহ্র প্রতি সম্মানাথ্র মাথা নীমু করিয়া রাখিত্ন। এবং ডান-বাম কোন্নদিককইই দৃষ্টিপাত করিতেন না। অবশেলে বায়ু তাঁহাকে তাঁহার গब্তব্যস্থলে পৌছাইয়া দিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

 रইতে মুক্ত आহরণ করিত। অনেক কাজ করিত। ভেমন ইরশ্াাদ হইয়াছে :


জিনদের মধ্য হইইত কিছু এমন জিনকে आমি সুলায়মান (অ)-এর বার্ধ্য করিয়া দিয়াছিনাম যাহারা রাজমিন্ত্রী ও ডুবুরী ছিন এবং আরো কিছু জিনৃও ছিল যাহরা জিজ্রিরে

আবদ্ধ ছিল (সুরা সাদ : ৩৮)। দুষ্টাযী হইতে হিফাयত করিতাম। ঊহাদের কেইই ঢাঁহার নিকটে যাইবার দুঃসাহস করিত না। সুলায়মান (আ) ব্যেন ইচ্মা তেমনিভাবে তাহাদের উপর কর্তৃত্ণ চালাইতেন। ইচ্ঘ হইলেই আটকাইয়া রাথিতেন জার ইচ্ঘ হইলে ছাড়িয়া দিতেন।


অনুবাদ ঃ (৮-) এবং স্মরণ কর আইউবের কথা যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, আমি দুঃখকষ্টে পড়িয়াছি, তুমি তো দয়ালুদিগের.মষ্যে সর্বশেষ্ঠ দয়ালু। (৮৪) তখন আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম। তাঁহার দুঃখকষ্ট দূরীভূত করিয়া দিলাম। ঢাঁহাকে তাহার পরিবার পরিজন ফিরাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের সগ্ে তাহাদিগের মত আরো দিয়াছিলাম, আমার বিশেষ রহমতরূপে এব্ ইবাদতকারীদিগের জন্য উপদেশ স্বর্গপ।

তাফসীর : হযরত আইউব (আ)-এর জীবন ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির উপর যেই বিপদের সয়লাব নামিয়া আসিয়াছিল আল্লাহ্ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আইউব (আ) অসংখ্য গবাদিপশ্ড বহু ক্ষেত খামার ধন-সম্পদ ও সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ীর মালিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সব কিছ্রু উপর বিপদের কালো মেঘ নামিয়া আসিল এবং কিছুই অবশিষ্ট থাকিলনা। অতঃপর তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। কেবল তাঁহার কালব ও জিহ্হা রোগ মুক্ত থাকিল। এবং ইহার সাহায্যে তিনি আল্লাহ্র যিকির করিতে পারিতেন। এমন কি পার্শ্ববর্তী লোকজন তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। এবং শহরের এক কোণে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিয়রে তাঁহার একমাত্র স্ত্রী ব্যতিত আর কেহই থাকিল না। তিনি তাঁহার সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে এতই রিক্তহস্ত হইয়া পড়িলেন যে, অবশেশে জীবন ধারনের জন্য তিনি অন্যের কাজ করিতে বাধ্য হইলেেন।

নবী করীম (সা) ইররশাদ করিয়াছেন ঃ
اشثد النـاس بـلاء الانـبـياء ثم الصـالحون ثم الامـثل فـالامـثل

সর্বাপপক্মা কঠিন বিপদ্দ আম্বিয়ার্যে কিরামই পতিত হন, অতঃপর আল্মাহ্র অন্যান্য নেক্কার বান্দাগণ এবং ইহার পর যাঁহারা তাহাদের সামঞ্জ্য, অতঃপা যাহারা সামঞ্জস্য হয় তাহারাও বিপদ্মস্ত হন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত :

প্রত্যেক ব্যক্তির দীনদারী অনুসার্র তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকে। ব্যাি তাহার দীন মযবুত হয়, তবে তাঁহার পরীক্মাও অধিক হয়। হযরত আইউব (অ) র্অতশশয় ৃষর্যশীল ছিলেন। てौর্যের এই ব্যাপারে ঢাঁহাকে দৃষ্ষান্ত স্বর্মপ উল্নেখ করা. হয়।

ইয়াयীদ ইব্ন মাইসারাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ ত‘অালা হযরত আইউব (আ)-কে
 किছুই অবশিষ্ট রহিন না, তখন তিনি পূর্বাrপক্ন অধিকতর যিকিরে নিমগ্ন ইইলেন। তিনি আল্লাহ্র দরবারে বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! आপনি আমাকে ধন-সম্পদ দান কর্রিয়াছিলেন এবং সন্তান সন্ততিও দান কর্রিয়াছিলেন, তখন আगার অত্তর ঐ সকল বস্যুর প্রতি আকৃষ্ঠ ছিল। এখন আপনি আমার সকন বস্তু ধ্ণংস করিয়া দিয়াছছন, অতএব আমার অন্তর সকন বষ্ভুর আকর্ষণ হইতে শৃণ্য। আপনার ও অমার মাক্র এখন আর কোন বষ্যুর প্রতিবককত নাই। আমার সহিত আপনি যেই ব্যবহার করিয়াছেন যদি আমার শশ্র ইবৃनীস উহা জানিতে পারে তবে সে আমার প্রতি হিংংা কর্কররে। পরিশেশে ঢাঁহার এই কথায়ও এই প্রশংসায় ইবनীস জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিল। হয়়ত আইউব (অ) আরো বনিতেন, হে আমার প্রতিপানক! আপনি আমাকে ধন-সশ্পদ ও সন্তান সন্ততি দান করিয়াছিলেন, কিত্দু আপনি ইহা ভানই জানেন ব্যে, তখন আমার কোন যুলুম্রের কারণে কেহ আমার দ্বারে কোন অভিযোগ লইয়া আলে নাই। রা|্রিকালে আমার জন্য নরম বিছানা বিছানো ইইলে আমার নাফ্সককে লক্ষ্য করিয়া বলিতাম, তোমাক্ তো এই
 অপনার সভ্ভুধ্টির জন্যই করিয়াছিলাম। হাদীসটি ইবৃন অবূ হাতিস (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) হইতে এই বিষয়ে এক দীর্ঘ হদীস বর্ণিত আছে।
 বড়ই গারীব। দীর্ঘ হওয়ার কারণণ আমি উহা ত্যাগ কর্তিয়াছি।

বর্ণিত আঢে বে, হযরত আইউব (আ) দীর্ঘকান যাবদ বিপদষ্শ্ত fিিলেন। হাসান ও কাতদাহ, (র) বলেন, সাত বৎসর এক মাস তিনি এই বিপদ্রে আত্রান্ত ছিলেন। বনী ইসุর্দলের একটি এমন স্ছুনে তিনি পড়িয়া ছিলেন, বেখানে তাহারা ময়লা নিক্ষেপ করিত। তাঁহার শরীীরে পোকা পড়িয়াছিন। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা তাহাকে বিপদ মুক্ত করিলেন। তাহাকে উত্তম বিনিময় দান করিলেন। এবং তাহার ?.ৃর্শ্যের কারণণণ ইব্ন কাইীর——々 (৭ম)

আল্লাহ্ ত'আালা তাঁহার বড়ই প্রশংসা করিলেন। ওহ্ন ইব্ন মুনার্সেহ্ (র) বলেন, হযরত আইউব (আ) পৃর্ণ তিন বৎসর যাবত বিপদগ্গস্থ ছিলেন, কমও নরহে বেশীও নহে।

সুদ্দী (র) বলেন, হযরত আইউব (আ)-এর শরীর হইగত গোশ্ত ঝরিয়া পড়িয়াছিন। তাঁহার শরীীরে রগ ও হাড্ডি ব্যতিত আর কিছুই ছিলনা। হযরত আইউব (অা) ছাইয়ের মধ্যে পড়িয়া থাকিতেন এবং তাঁহার স্তী তাঁহার লেবাযাহ কর্রিরেন। একদা ঢাঁহার স্ত্রী ঢাঁহাকে বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! যদি আপনি অপনার প্রতিপালকের দরবারে এই বিপদ দূভীভূত হইবার জন্য দু‘্যা করিতেন। তখন f্তিন বলিলেন, আমি সত্ত্র বৎসর পর্যন্ত সুস্থ জীবন যাপন করিয়াছি। যদি আমি বিপদগস্থ হইয়া সত্তর বৎসর কালও ধৈর্বধারা করি তবে উহা কম হইবে। হযরত আইউব (অ)-এর এই কথা ※নিয়া তিনি কঁঁপিয়া উঠিলেন, এবং জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি মানুষ্যে কাজ করিয়া কিছু খাদ্য সামশ্ীী জোগাড় করিয়া হযরত আইউব (আ)-কে আহার করাইতেন। একবার ইব্লীস হযরত আইউব (অা)-এর দুইজন ফির্লাস্টিনী বক্বুর নিকট
 তোমরা তাঁহার সহিত সাক্ষৎৎ কর এবং তোমরা কিছু মদও সংণগ লইয়া যাও। यদি তিনি উহা হইতে কিছ্ম পান করেন তবে সুস্হ হইয়া যাইবেন। ইবৃনীলের এই কথামত তাহারা কিছू মদ সংণগ লইয়া হযরত আইউব (আ)-এর সহিত সাঙ্ষাৎ কর্কন। তাহার অবস্থা দেঘিয়া তাহারা কাদিিয়া ফেনিল। হযরত আইউব (আ) তাহাদ্রর প্রিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা নিজেদের পরিচয় দান করিলে, তিনি তাহাদিগকে স্বাপত জানাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার এই বিপ্দকালের বক্ধুদের আমি স্বাপত জানাইতেছি। অতঃপর তাহারা বলিন, হে আইউব! সষ্ভবত আপনি যাহা গোপন করির্তন প্রকাঙ্যু ইহার বিপরীত করিতেন। এই কারণণেই আল্ধাহ্ আপনাকে বিপদ্গশ্ত করিয়াছ়েন। তখন তিনি আসমানের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ ভালই জানেন বে, রা্াা প্রকাশ্যে যাহা করিয়াছি, গোপনে উহার বিপরীত করি নাই। কিন্ুু আমার প্রতিপালক আমাকে এই
 পড়ি উহা তিনি দেখিতে চাহেন। তখন তাহারা বলিল, আইউব! আর্পা আামাদ্র এই মদ থেকে কিছ্র পান করুন। यদি ইহা হইতে কিছু পান কর্রেন তর্ব অার্পন সুস্থ হইয়া যাইবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বড়ই রাগাबিত হইলেন এবং বালালেন, তোমাদের निকট ইবৃন্যীস খবীয় আসিয়াছিন এবং সে-ই তোমাদিগকে এই পরাসশ দিয়াছে। তোমদের সহিত কথা বলা এবং তোমদের খাদ্যও পানীয় পানাহর করা আমার পক্ষে হারাম। অতঃপর তাহারা চলিয়া গেন। এবার হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী সানুষ্রে কাজ করিবার জন্য বাহিরে গেলেন এবং এক বাড়িতে গিয়া তাহাদদর জনা রুটি

বানাইলেন। গৃহকর্তার একটি ছোট ছেলে ছিল। শিশুটি ঘুমন্ত ছিল, তাহারা শিওটির অংশের রুটি বিনিময় হিসেবে হযরত আইউব (আ)-এর শ্রীরকে দান র্করিল। তিনি রুটি লইয়া ফিরিলেন এবং হযরত আইউব (আ)-কে খাওয়ার জন্য দিলেন। তিনি উহা খাইতে অস্বীকার করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহা কোথা হইতত আনিয়াছ? উত্তরে তিনি পূর্ণ ঘটনা বলিলেন। তখন তিনি বলিলেন, সম্ভবত শিশ্রটি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়াছে এবং রুটির জন্য চিৎকার করিতেছে। অতএব তুমি উহ৷ লইয়া ফিরিয়া যাও। হযরত আইউব (আ)-এর রুটিটি লইয়া তাহাদের ঘরের দ্বারে উর্পাস্থত হইলে একটি ছাগল তাহাকে শিং দ্বারা আঘাত করিল, অমনি তাহার মুখ হইতে বারাহর হইল মন্দ হউক হযরত আইউব (আ)-এর, কেমন ভুল কথা বলিলেন। কিন্ুু যখন র্ত্ণন উপরে উঠিলেন, তখন তিনি বাস্তবিকই দেখিতে পাইলেন যে, শিওটি জাপ্রত হইয়া রুর্টটর জন্য চিৎকার করিতেছে। সে অন্য কিছूই লইতে রাयী নহে। তখন তিনি বলিাল্লন, হয়রত আইউব (আ)-এর প্রতি আল্নাহ্ রহম করুন। এই বলিয়া রুটিটি তাহাকক দিয়া ফিরিয়| আসিলেন। অতঃপর ইবলীস পথে তাহার সহিত এক ডাক্তারের আকৃত্তিতে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আপনার স্বামী দীর্ঘকাল পর্যন্ত রোগাক্রান্ত। তিনি র্যদি রোগমুক্ত হইতে চান তাকে যেন তিনি অমুক গোত্রের মূর্তির নামে একটি মাছি হত্যা কররন। এইরূপ করিলেই তিনি রোগমুক্ত হইয়া যাইবেন। এবং পথে আপনি তাওন। র্কনিয়া লইবেন। হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া এই কথা তাহার নিকট র্বলললেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমার নিকট অবশ্যই ইব্লীস শয়তান আসিয়াছিল। আল্লহ্র্র কসম! यদি আমি সুস্থ হই তবে তোমাকে একশত বেত লাগাইব। হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী তাঁহার অভ্যাসানুযায়ী কিছু উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাহির হইইলেন, fকভ্ভু রিযিযকর সকল দ্বারই রুদ্ধ ইইয়াছিল। তিনি যে কোন বাড়ীতে কাজের জন্য গেলেন, তাহারা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল। তিনি যখন নিরুপায় হইলেন, এবং হযরত আইউব (আ)-এর ক্ষুধার্ত হইবার আশংকা করিলেন, তখন তিনি উত্তম কিছু খাদ্যের বিনিময় তাহার এক গোছা চুল এক আমীর কন্যার নিকট বিক্রয় করিলেন। অতঃপর তিনি ঐসব খাদ্য নইয়া হযরত আইউব (আ)-এর নিকট ফিরিলেন। হযরত আইউব (আ) উহা দেখখয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহ্গ কোথা হইতে আনিয়াছি? জবাবে তির্তি র্বলিলেন, অমি মননুষের কাজ করিয়াছি এবং উহার বিনিময় তাহারা দিয়াছে। ইহার পর তিনি আহার করিলেন। পরের দিন তাঁহার স্ত্রী কাজ করার তালাশে বাহির হইলেন, fিত্র কোন কাজ পাইলেন না। তাই পূর্ব্রের দিনের মত আরেক আরেক গোছা সাথার চূল ঐ নেয়েটির নিকট বিক্রয় করিলেন। তাহার বিনিময় খাদ্য কিনলেন। এবং এইসন খাদ্য লইয়| হযরত আইউব (অ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইহা র্দেখয়া ততনি বলিলেন,

আল্লাহ্র শপথ আমি যাবত নিশিতিত না হইব তুমি কোথায় হইতে কিক্রা:প অনিয়াছ তাবৎ খাদ্য খাইব না। অতঃপর তাঁহার স্ত্রী মাথার ওড়না সরাইনেন। যখন র্তিন ন্ত্রীর মুগনো মাথা দর্শন করিলেন। তখন তিনি অত্ত্ত পেরেশান হইয়া গেলেন। সেই সময় তিনি আল্মাহ্র দরবারে দু"আ করিলেন :


হে আমার প্রতিপালক! আমি রোপাক্রান্ত হইয়াছি। আপনি আगার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি তো সর্বাপপ্প বড় অনুগ্রহকারী।

ইব্ন आবূ হাতিম (র)......... নাওফ আন-বাক্কাनী (র) হইতত বর্ণনা করিয়াছেন, বেই শয়তান হ্যরত আইউব (আ)-কে বিজ্রান্ত করিবার চেট্টা করিয়াছ্ছি তাহার নাম ছিল ‘মাবসূত’। তিনি আরো বনেন, হযরু আইউব (আ)-এর শ্ত্রী অাহাক্ সদা আল্লাহৃর নিকট রোগমুক্তির দু'আ করিবার জন্য পিড়াপিড়ি করিতেন। কিত্হু র্তিন দু‘তা করিতেন नা। অবশেষে একদিন বনী ইসূ্রাঈলের কিছু লোক তাঁার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহারা তাঁহার অবস্থ। দেথিয়া বলিল, কোন ওুনাহ্র কারণণই র্তিন এইর্রপ বিপদে নিঃপতিত হইয়াছেন। এইর্পপ মন্ত্যা শ্রবণ করিতেই হযরত আইউব (অ) আল্লাহ্র


ইব্ন আবু হাত্ম (র)............... আবদদুলাহ্ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হ্যরত আইউব (আা)-এর দুই ভাই ছিল। একদিন তাহারা ঢাহাকে দেখিবার জন্য আসিল। কিত্তू দুর্গক্ধে তাহারা তাহার নিকট যাইতে পারিল না। দূরে দাঁড়াইয়া তাহারা একজন অপরজনকক বলিল, হযরত আইউব (আ) यদি কোন ভাল কাজ করিত তবে আল্লাহ্ ত'অালা তাহাকে এইন্রপ বিপদ্দ ফেনিতেন না। ইহা শ্রবণ কর্রিতেই হযরত আইউব (আ) এতইই প্রকস্পিত হইয়া উঠিললন, বে তিনি কখনও এইরূপ প্রকস্পিত হন নাই। তখনই তিনি জাল্লাহ্র দরবারে দু"অা করিলেন "হে আল্লাহ্! যদি আপনি ইহ জানেন বে, কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অাছ, ইহ। জানিয়া आমি কখনও তৃণ্টিসহকারে আহার করি নাই তবে আপনি আমার সত্যত প্রমাণ করুন্ন। তখनই आসমন ইইতে তাহার সত্যতা ঘোষণা কর়া হইন এবং তাহার৷ উভয়ই ইহা শ্রবণ করিন। হযরত আইউব (আ) আবার দু‘অ করিলেন, হে আল্ধাহ্! যদি আপনি জানেন ভে কোন ব্যক্তি উলঙ আহে ইহা জানিয়া आমি কখনও একাধিক কাপড় ব্যবহার করি নাই, তবে আপনি আমার সত্যত ঘোষণা করুন। অতঃপর আসসন হইতে তাহার সত্যতা ঘোষণা করা হইল। এই ঘোষণা তাহার দুই ভাইও র্তনিত্ত পাইল। অতঃপ্র
 সিজ্দায় অবনত হইলেন। সিজ্দায় পড়িয়া তিনি বলিলেন, হে আল্gাহ্! আপনার

ইয়্যতের কসম! যাবত না আপনি আমার রোগমুক্ত করিবেন সিজ্দl হইরু আমার মাথ়া উত্তোলন করিব না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) অপর এক সূত্রে মারফূ পদ্ধদিতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ‘লা (র) ... ... ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইর়শাদ করিয়াছেন ঃ হযরত আইউব (আ) আঠার বৎসর পর্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন। সযাজজর আপন ও পর সকল লোকই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দুই ভাই ছিল যাহারা সকালে বিকালে তাঁহাকে দেখিতে আতিত। একদিন তাহাদের একজন আরেকজনকক বলিল, তুমি জান কি আসলে হযরত আইউব (আ) এমান কোন গুণাহ করিয়াহছন, যাহা দুনিয়ায় অন্য কোন ব্যক্তি করে নাই। তখন তাহার সংগী জিজ্ঞাসা করিল, সেই গুণাহ কি? লোকটি বলিল, আঠার বৎসর পর্যন্ত তিনি এই রোগাক্রান্ত, আল্লাহ্ তাঁহার প্রাি কোন অনুপ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। নিশয় কোন বড় ধরণের ওুণাহ ইইরে। বিকালে যখন দুইজন হযরত আইউব (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইল তখন লোকটি আর ব.ধর্যধারণ করিতে পারিল না এবং হযরত আইউব (আ)-এর নিকট উহা উল্লেখ র্করিল। তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি বলিত্ছ উহা আমি জানি না, তবে আল্লাহ্ জানেন শে, আমি কোন গ্ৰণাহ করি নাই। বরং পথে কোন দুই ব্যক্তি ঝগড়া করিয়া যদি আল্লাহ্র নামে কসম খাইত তবে আমি ঘরে ফিরিয়া তাহাদের পক্ষ ইইতে কাফ্ফারা আদায় করিতম বেন এমন না হয় যে, অন্যায়ভাবে আল্লাহৃর নাম লওয়া হইয়াছে। হযরত আইউব (আ) মলত্যাগ করিবার পর তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া আসিত্তন। কিন্তু একবার তাঁহার স্ত্রী তাহার নিকট পৌছিতে বিলম্ব হইল। তখন আসমান হইরত ৷োযণা কর৷ হইল, হে আইউব! তুমি তোমার পাও দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। পান্ন বাহির হইয়া আসিবে। উহা দ্বারা তুমি গোসল করিতে পারিবে এবং উহা পান র্করাততও পারিবে। তবে হাদীসটি মারফূ হওয়ার বিষয়টি বড়ই গারীব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (র।) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আইউব (আ)-ক.ক বেহেশতের পোশাক পরিধান কর়াইলেন, এবং তিনি এক কোণে গিয়া বসিয়া রাহালেন, তাঁহার - ত্রী আসিয়া তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র বান্দ!! এই রোগী লোকটি কোথয় গিয়াছ্থে? সম্ভবত কোন কুকুর কিংবা ইিংং্ত জত্তু তাঁাকে লইয়া গিয়াছে। তিনি কিছুক্ষণ যাবৎ এইভাবে তাঁহার সহিত কথা বলিত্ত লাগারেন। হঠাৎ এক সময় হযরত আইউব (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আমিই তো আইউব। ছযরত আইউব (আ)-এর ন্ত্রী বলিলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা, অপনি কি আমার র্সাহত ঠ|ট্। করির্তছছন?

তিনি বলিলেন আপনিও কি আমার সহিত ঠৗট্টা করিতেছেন? তিনি র্বলালেেন, আমি ঠাটা করি নাই আমিই আইউব। আল্মাহ্ তহাকে সুস্থ করিয়াছেন্। অত্র সূ্রুই হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ ত'অলা হযরত আইউব (অা)-এর নিকট ওইী য্যাগে বনিলেন, আমি তোমার ধন-সশ্পদ ও সত্তান-সর্ত্তত फফরাইয়া দিলাম বরং উহার দ্রিণণ তোমাকে দান কর্রিলাম। তুমি এই পানি দ্বারা গোসল কর, ইহ দ্বারাই তুমি রোগ মুক্ত হইবে। অর তোমার সাथী-সংপীদদর পক্ক হইাভ কুনানণী কর এবং তাহাদের জন্য কমা প্রার্থনা কর। কারণ তাহারা আমার নাফর্ানীী র্কনয়াহু। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাত্ম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আবূ যুর আহ (র)... ... ... হযরতত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন,



مـن رحمتـك
 তাহার নিকট স্বর্ণ্রর পজপাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হযরত অাইউব (অ) উহা ধরিয়া ধরিয়া কাপড়ে রাখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইন, ধন-সস্পদ্দ কি তোমার তৃপ্তি হয় না? তিনি বলিলেন, হে অল্লাহ্! আপনার রহসত হইত্ত কাহার তৃপ্তি হয়? ইহার মুল হদীস বুখাযীী ও মুসলিম শরীফফ বর্ণিত আছে।

মহান আল্gाহ्র বাণী :
 সহিত आরো অনুরূপ দান করিয়াছি। পৃর্ব্বই হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, হযরত আইউব (আ)-এর বিলুপ্ত সকল পরিজনই ঢাহাক্ক fিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অওফী (র) হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনl করিয়াছছন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতেও অনুสপ বার্ণত হইয়াছছ। হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (র) হইতেও অब সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছছ। কেহ কেহ বলেন, হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রীর নাম ছিন রাহমত। অবশ্য আয়াত দ্বারা উছা বোঝা বড় কঠিন। তবে যদি কোন আহলে কিতব হইতে লইয়া থাকেন তরে উহ বিঙদ্গভাবে গৃহীত হইলেও আगরা উহাকে সত্য কিংবা মিথ্যা কিছूই বলিতে পারি না। ইব্ন আসাকির (র) তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে তাঁহার নাম ‘রাহম|তুল্লাহ্' উল্লেখ করিয়াছছেন আবার তাঁহার নাম নীয়া বিনতে মিনাশা ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকুন ইব̣ন ইব্রাইীমও

কথিত আছে। নীয়্যা বিনতে ইয়াকৃব (আ) বলিয়াও কেহ কেহ উল্ধেখ কর্করয়াছেন। তিনি হযরত আইয়ূব (আ)-এর সহিত আলবা সানীয়্যাহ নামক ভূ-থা؛ অবস্থাল করিতেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত আইউব (আ)-কে বলা হইল, জাপনার পরিবার পরিজন সকলেই আপনার সহিত বেহেশ্ত্বাসী। যদি আপনি বলেন, তবে তাহাদের সকলকেই আপনার নিকট আনিয়া দিব। আর যদি আপনি উহা পসন্দ করেন লে, তাহাদিগকে বেহেশ্তে রাখিয়া তাহাদের পরিবর্তে দুনিয়ায় অন্য সন্তান-সন্ততি দান কর্র তবে তাহাই করিব। जতঃপর তাহাদিগকে বেহেশৃতে রাখা ইইন এবং তাঁহাদের অনুর্রপ সন্তান দूनिয়ায় দান করা হইন। হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (র) আবূ ইমরান জাওনী (র)-এর সৃত্রে নাওফ আল বাক্কাनী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আইউব (অ)-কে পরকালেও বিনিময় দান করা হইয়াছছ এবং দুনিয়ায়ও বিনিময় দান করা হইয়াছছ। কাতাদাহ্ (র) ও পূর্ববর্তী আরো অনেক উনামায়ে কিরাম হইত অনুর্ণপ বর্ণিত হইয়াছ্ছ।
 আমার পক্ষ হইত্তে রহমত হिসাবে করিয়াছি। জনা উহা উপদদশ এহণণে ব্যু বানাইয়াছি। ভেন কেহ ইহা ধারণা না করে যে, আইউব (আ)-কে ব্যেই বিপদ্দ নিক্ষেপ করিয়াছি উহা তাহাকে অপদশ্ত কর্করবার জন্ग করিয়াছি। আর আল্লাহ্র পফ্巾 হইতে নির্ধারিত বিপদসমূহে যেন তহারা হয়তত আইউব (অা)-এর মত לৈব্যধারণ করে এবং ইহও যেন অনুধাবণ করে বে, এই ধরাণার বিপদ্দ নিক্ষেপ করা আল্লাহ়র বড় হিক্মত ও রহস্য নিহিত রহিয়াছে।


অনুবাদ : (৮৫) এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদ্র্রীস ও যুল্কিষ্ল-এর কথা, তাহাদিগের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীন। (৮৬) এবং তাহাদিগকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করিয়াছিলাম, ঢাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

ঢাফ্সীর ঃ হযরত ইসমাঈল (আ) হयরত ইব্রাহীম খनীলুল্মাহ (অ)-এর পুত্র ছিলেন। সূরা ‘মারইয়াম’-এর মধ্যে উহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছ্ড। ইদ্রীস (অ)-এর আলোচনাও হইয়াছে। তাহারা উভয় নবী ছিলেন, ইহ। ঢো উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে ‘যুলকিফ্ল’ নবী ছিলেন কি না সে বিযয়ে আয়াত্তর অা্ল-পশ্চাৎ দ্বারা ইহাই প্রকাশ বে তিনি নবী ছিলেন। নবীদের সহিতই তাঁাকে উল্লেখ করা

হঁইয়াছছ। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি সৎব্যক্তি ছিনেন। ন্যায়়নিষ্৷। x|সক ছিলেন। অবশ্য ইব্ন জরীর (র) এই বিষয়ে কোন মন্ত্য্য করেন নাই। ইবৃন জুরাইজ, মুজাহিদ (র) হইতে ‘শুলকিফ্ল’ সশ্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি একজন সৎব্যাক্তি ছছলেন। তাহার গোত্রের যাবতীয় বিষয়ে সঠিক সমাধানের এবং তাহাদের মধ্যে ইনসাফ কায়িম করিবার
 তাঁহাক্ ‘যুনকিফ্ল’ বলা হয়। ইব্ন নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইততও অনুরুপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবৃন জরীর (র) বলেন, মুহাম্দদ ইব্ন মুসান্নাহ (র) মুজাহৃদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, হযরত ইয়াস‘আ (আ) যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন তিনি তাঁহার জীবफশায়ই তাঁহার একজন খলীফা ও প্রতিনিধি করিবার ইচ্মাপাযণ করিলেন যাঁহাকে তিনি স্বচক্ষ দেখিয়া যাইতে পারেন বে, তিনি কেসন কাজ করেন। এই উদ্দল্যে তিনি লোক একত্রিত করিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন, যেই ব্যাক্তি তিনটি কাজ করিবে তাহাকে অমি আমার খলীফা নিযুক্ত করিব। ১. দিনে রাगা রাখখবে ২. রাত্রে জাত্থত থাকিয়া সানাত পড়িবে ২. এবং ক্রোধ করিবে না। হযরত ইয়াসা'অা (অা)-এর এই কথায় কেহ দঁঁড়াইল না। দাঁড়াইল এমন এক ব্যক্তি যাহাকে গানুয fিচ্র মনে করে। সে দাঁড়াইয়া বলিল, আমিই এই সকন কাজ পালন করিব। হযরত ইয়াসা‘আ (আ) বनिলেন, ঢूমি कि এই সকन কাজ পানন করিবে? সে বলিল, জী হे।। তथन তিনি বলিলেন, আচ্ছা আগামীকন্য বিবেচনা করা হইবে। দ্বিতীয় দিনও তিনি সকনকে একত্রিত কর্যিয়া পৃর্ব্রের ন্যায় ত্তিটি কাজের দায়িত্ব পালনকারীকে খনীফা নিযুক্ত করিবার কथা মোষণা করিলেে। দাঁড়াইন কেবল সেই লোকটি বে প্রথস দিন দাঁড়াইয়াছিন। इযরত ইয়াসা‘অ। (অ) ঢাঁহাকে থনীফা নিযুক্ত করিলেন। লোকটি খনীফা নিযুক্ত হইবার পর ইবৃনীস শয়ততান তাঁহাক্ বি্রান্ত করিবার জন্য সকন ছোট ছোট শয়াতনকক নিযুক্ত করিন। কিত্তু তাহারা তাহাকে বিज্রাত্ত করিতে পারিল না। তখন ইবৃনীস নিজ্জই তাহাকে বিज্রান্ত করিবার দায়িত্ গহণ করিল়। লে অকজন বৃদ্ধ লোকের অর্কৃতি ধারণ করিল। এবং দিপ্রহরের অরাম করিবার সময় আসিয়া খলীফার দ্বারে আঘাত করিল। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? সে বলিল, আমি একজন বৃদ্ধ মাযলূমঅত্যাচারিত। তিনি উঠিয়া দরজা খুলিলেন, সে তাহার যুনুুের কাহিনী বলিতে আরম্ত করিল। লে বলিল, আমার ও আমার কাওমের মধ্যে বিবাদ সৃধ্টি ইইয়াছে। তাহারা আমার প্রতি যুনুম করিয়াহহ, এ বলিয়া তাহার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা ক্করল। এমন কি খনীফার আারামের সময়টুকু শেষ হইইয়া গেল, অথচ তিনি কেবল রাত্র দিনেন এই সময়য়ুকতেই আরাম করিতেন। তथন তিনি বলিলেন, আচ্ম, ত্রুি সभ্গায় आসিবে, তোমর সহিত ইনসাফ করা হইবে। অতঃপর সে চলিয়া গেল। সক্ষায় তিনি যখনন

দরবারে বিচারে আসন ঞ্রহণ করিলেন, এবং উক্ত মযলূম বৃদ্ধকে খুঁজিতে লাগিলেন, তখন তাহাকে আর খুঁজ্জিয়া পাইলেন না। কিন্দু তিনি যখন ঠিক দিপহরে আরাম করিবার জন্য বিছানায় আসিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্রে সে আসিয়া দরজায় আঘাত কর্রিল। তিনি জিঞ্ঞाসা করিলেন, কে? সে বলিল, আমি বৃদ্ধ মাযলূম। তিনি বলিলেন, आমি যখন বিচারের আসন গ্রহণ করি তখন कি তোমাকে অসিতে বলি নাই? সে বলিল, আমর কাওম বড়ই খবীস লোক. তাহারা যখন দেখিল বে, আপনি তাহা়দর বিচার করিরেন, তথन তাহারা বলিল, তোমার হক্ পরিশোধ করিব। কিন্টু বিচারের আসন ত্যাগ করিতেই তাহারা পুনরায় অস্বীকার করিয়া বস়িল। তथন তিনি বলিােন, আম্ছ এখন যাও বিকালে মখন আবার বিচারে বসিবে তখন তুমিও आসিবে। আজও তাহার সহিত কথ্থাপকথনে তাঁহার অরামের সময়টি শেব হইয়া গেন। বিকালে মখন দরনার অনুষ্ঠिত इইল তখন তিনি ঐ লোকটির অপেক্মা করিতে লাগিলেন কিষ্ম ুে আর অাসল না। তৃতীয় দিন তিনি ক্লাত হইয়া নিদ্রায় কাতর হইয়া অখন আরাস কর্রিত্ যাইরেন, তখন তিনি প্রহরীীক বলিলেন, দেখ কেহ যেন আজ দরজার কাছেও না জাগি। অমি আজ घুমে বড়ই কাতর। কিন্মু তাঁহার লেই আরামের মুহূর্তেই লোকটি আািিল। প্রহরী তাহাকে বাধা দিলে সে বলিন, आমি গতকল্য খলীফার নিকট आসিয়াছ্নাম এণং আমার সকল অবস্গা তাহাকে জানাইয়াছিলাম। তখন প্রহরী তাহাকে বলিল, আল্মাহ़ন কসম! আমি তোমাকে কিদ্রুতেই ঁাঁহার নিকট যাইতে দিব না। তিনি আমাকে এই নির্ডর্রশই দিয়াছেন যে, কাহাকেও য্যে তাহার নিকট যাইতে না দেই। কিন্মু লোকটি ঘল্রের একটি ছ্দি পথ দিয়া ভিতের প্রবেশ করিল। এবং ভিতর ইইতে খলীফার দরজায় আঘাত করিল। তিনি জাপ্রত হইয়া যখন লোকটিত্তে দেথিতে পাইলেন, তখন প্রহরীীক জিজ্ঞাসা করিলেেন, তোমাকে কি দরজজ খুলিতে নিষ্বে করি নাই? প্রহরী বলিল, অगার দিক হইতে তো কেহই ঘরে প্রবেশ। করে নাই এবং কাহাকেও আাপনার নিকট যাইতে ৎেই নাই। থলীফ। দরজার নিকট যাইয়া দেখিল, সত্য সত্টই দরজা বক্ধ রহিয়াছছ। অথচ. বৃদ্ধ गাযলুম লোকটি ঘরের মধ্যে তাঁহার সাথে রহিয়াছে। তখন তিনি চিত্তা র্ৰরয়া বুলালোন এ কোন
 আমাকে সর্ব দিক হইত্তই অক্ষম করিয়াছেন ফলে আপনাকে রাপাব্बিত করিবার জনাই

 আবূ হাতিম (র) মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা র্কর্যাাঢ়ন, তিনি বলেন, ইব্ন আব্মাज (রা) বলেন, বনী ইসৃরাঈলেে মধ্যে একজন ক।ীী তাহার মৃত্যুকালে ইব্ন কাঘীর—8৩ (9ম)

বনিল, কথনও রাগাভিত হইবে না। এই শর্ত্ত আমার প্রতিনিধি হইতে কে ইচ্রু? তখন এক ব্যক্তি বলিল, আমি। তখন তাহাকে ‘যুলকিফ্ল’ নামকরণ করা ছইন। লোকটি সারারাত্র সালাত পড়িত এবং দিনে রোযা রাখিত এবং মানুব্যের বিচার করিত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ১্ৰ লোকটি আরামের জন্য অকটি বিশেय নিার্দিষ সময় ছিন। নির্দিট্ট সময়ে একদিন সে ন্দ্র্দা যাইতেছিল এমন সময় তাঁহার নিকট শয়তান আসিন। তাহার সাथী-সংগীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার প্রয়োজন কি? লোকটি বলিল, আমি একজন মিসৃকীন, অন্য এক ব্যক্তির উপর আমার হক্ রহহহ়াাছু, সে অমার প্রতি यুলুম করিয়াছে। जাসি উহার বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। তাহারা বললল, তুমি অপেক্ষা কর। তিনি জাপ্থত হইয়া তোমার বিচার করিবেন। এদিকে কাযী গভীর ন্ন্দামম্ন ছিলেন। অতএব লোকটি তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য ইচ্মাপূর্বকই চিৎকার করিতে লাগিল। কাयীর ন্দ্রা ভাभিয়া গেল। তিনি তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসl কর্করলেন, তোমার প্রয়োজন কি? সে বলিল, আমি একজন মিসৃকীন। অমুকের্ উপর আমার হক্ রহহ়াছছ। आপনি উহার ন্যায্য বিচার করুন। তিনি বলিলেন, তুমি যাও, তাহাকে গিয়া বল, লে তোমার হক্ দিয়া দিবে। সে বলিল, সে আমার হক্ দিতে অস্বীকার করিয়াছছ। কাযী বनिলেন, তুমি পুনরায় তাহার নিকট যাও। সে চনিয়া গেন। কিৰ্ম পুনরায় আসিয়া বনিন, আামি তাহার নিকট আপনার নির্দেশ পৌঘইয়া আামা হক্ চাহিয়াছি, কিষ্ুু সে আমার কথায় কর্ণপাত কর্রে নাই। আজও তিনি বলিলেন, যাও, ঢাহার নিকট গিয়া তোমার হক্ প্রার্থনা কর, সে তোমাকে দিয়া দিবে। জাজও সে চনিয়৷ গেন, তৃতীয় দিন আবার সে কাবীর আরামের সময়ই আসিল। তখন কাবীর দরবারীণণ তাহাকে বলিল, যাও, তুমি দৈনিক কাবীর ঘুম্রে সময় আাসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত কর। তাহাাকক ঘুমাইতেও দাও না। তथन সে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিন, ব্যেেতু আসি একজন মিসূকীন, এ কারণণণই তোমরা আমার সহিত এই ব্যবহার করিত্ছে, আমি ধনী হইলো অর এইন্রপ করিতে না। ইহা শ্রবণ করিয়া কাযী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোসার কি হইয়াছ্? সে বলিল, आপনার নির্দেশ মত জামি তাহার নিকট আমার হক্ পার্থনা করিলে সে আমাকে মারিয়াছে। তখন তিনি বনিলেন, চন আমি তোমার সাথথ গিয়াই তোমার হক্ আদায় করিয়া দিত্তেছি। এই বনিয়া কাযী তাহার হাত ধর্যিয়া চলিলেেন। কিষ্মু সে যখন দেখিল, সত্য সত্যই কাবী তাহার সহিত যাইতেছে তথন সে তহার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিল। আবদুল্নাহ্ ইব্ন হার্রিস, মুহাম্মদ ইবุন কয়েস, অবূ হরায়রা আল আকবার (র) এবং আরো অনেক সানফ হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াাছ়েন।
 বলেন, आসি आশ|'আরীরে বनিতে ঔনিয়াছি, ‘‘যুলকিফ্ল’ নবী ছিলেন না। বরং বনী

ইস্রাঈলের মধ্যে একজন বুযর্গ ছিলেন, যিনি দৈনিক একশত রাক‘আত নামায পড়ার পড়িতেন। এই বুযর্গ্রর মৃত্যুর পর এই যুলকিফ্লই তাঁহার স্থানে একশত রাক‘আত নামায দায়িত্ত গ্রহণ করেন। ইহার পরই তাহাকে ‘যুলকিফ্ল’ নামকরৎ করা হয়।

ইব্ন জরীর (র) ... ... ... আবূ মূসা আশ‘আরী (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি মুনকাতীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্মাদ (র) একটি গরীব রিওয়ায়়ত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আসবাত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ... ... ... ইবุন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একাট হাদীग সাতবারের ও অধিকবার ইরশাদ করিতে গনিয়াছি, তিনি বলেন, ‘যুনকিফ্ল’ একজন বনী ইসৃরাঈলী লোক ছিলেন। এমন কোন গুণাহ নাই যাহা সে করে নাই। একবার তাহার নিকট একটি স্ত্রী লোক আসিল, সে তাহাকে ষাট দীনার দান করিয়া তাহার সহিত ব্যািচারে করিতে উদ্যত হইল। সে যখন তাহার সহিত ব্যভিচারের জন্য আসন গ্রহণ র্কারল তখনই স্ত্রী লোকটি প্রকম্পিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন সে বলিল, তুমি কাঁদিততছ কেন? আমি কি তোমাকে জোর করিয়াছি? সে বলিল না, তবে আমি এই কাজ ইতিপূর্নে কখনও করি নাই। কেবল প্রঢ়োজন্রে তাগিদেই ইহা করিতে বাধ্য হইয়াছি। তখন সে বলিল,. যেই কাজ পৃর্বে কখনও কর নাই কেবল প্রত়োজনের তাগিদেই উহা কর্বে! এই বলিয়া সে নামিয়া পড়িল এবং তাহাকে বলিল, তুমি দীনারকুলি লইয়া চলিয়। যাও। ইহা তোমারই। আল্লাহ্র কসম। ‘কিফ্ল’ আর কখনও আল্লাহ্র নাফরমানী করিরে না। সেই রাত্রেই তাঁহার ইন্তিকাল হইল। সকালে তাঁহার দরজায় দেখা গেল ‘আল্মাহ্ ত|‘আলা কিফ্ল’কে ক্ষমা করিয়া দিয়াছছে’ লেখা রহিয়াছে। এই রিওয়ায়েতে তুধু ‘কিফ্ল’ বর্বিত হইয়াছে। তবে সিহাহ্ সিত্তাহ গ্রন্থ সমূহে রিওয়ায়েতটি বর্ণিত হয় নাই। সম্ভবত উল্লৈখিত হাদীসে বর্ণিত ‘কিফ্ল’ লোকটি ‘যুলকিফ্ল’ ছাড়া অন্য কেহ হইরেে।


অনুবাদ ঃ (৮-৭) এবং স্মরণ কর যুননূন-এর কথা, যখন সে ক্রোষভরে বাহির হইয়াছিল এবং মনে করিয়াছিন আমি ঢাহার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করিব না।

অতঃপর সে অন্ধকার ইইতে অাহ্হান করিয়াছিল। তুমি ব্যতিত কোন ইলাহ নাই তুমি পবিত্র আমি ঢো সীমানংঘণকারী। (b৮) ঢখन জামি ঢাহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম এবং ঢাহাকে উদ্ধার কর্যিয়াছিলাম দু户্চিন্তা হইচে এবং এইভাবেই আাি মু’মিনদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি।
 ও উন্লেখ করা হইয়াছে। হযরত ইউনুস (আা)-কে আল্লাহ্ ত'আলা गুসসল-এর ভূখট্ট ‘নিন্জওয়া’ নামক জনবসতীতে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছাছেলেন। fofন নিন্ওয়ার
 করিল। হযরত ইউনুস (অ) তাহাদের উপর রাগাबিত ইইয়া তির্নাদে পর তাহাদের

 তাহাদের সহিত মিথ্যা বললন নাই, তখन তাহারা তাহাদের শিশ সত্তন ও জীব-জত্যু লইয়া মयদান্ন বাহির হইল। সন্তানদিগকে তাহাদের মায়েদের fিকট হইত্ত পৃথক করিয়া দিল। এবং অতন্ত কাকুতি-মিনতী করিয়া আল্লাহ্র দরন্রার্র जর্র ঝারাইতে লাগিন। অপর দিকক জীব-জন্তুর ভয়ানক চিৎকার ও আর্তনাদ অাল্লাহ়র রহगভ্রে দ্গার্র


## ইরশাদ হইয়াছ্ :



কোন জনবসতীর উপর শাস্তি নির্ধারিত হইবার পর ঈমান আানানা, কেহ শাস্তি
 আল্লাহ্ তাহাদের ঊপর ইইতে শাস্তি সরাইয়া নইয়াছেন এনং পা|াথ্থন নাঞ্ণণl হইতে जাহাদিগকক মুক্তিদান করিয়াছছন। অর মৃত্য পর্যন্ত তাহাদাగ্ক অবকাশ দান করিয়াহেন। (সূরা ইউনুস : ৯৮)

হযরত ইউনুস (অ) উক্ত জনবসতী হইতে চলিয়া গিয়া কিছু লোক্রে সািিত নৌকায়
 इইন। অতঃপর তাহার। নৌকা হাল্কা করিবার জন্য লটারীর মাষ্যান এক ব্যক্তিকক নंদীতে खেनিয়া দেওয়ার সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করিল। হযরত ইউনুস (অ)-এর নাম্ লটারী বাহির হইন। কিষ্ूু তাহাদর মধ্য হইতে কেহই তাহাকে নদীত্ fিা়্যপ করা পসন্দ করিল না। দ্বিতীয়নার তাহারা লটারী নিক্ষেপ করিল কিন্ুু এবারও তাহার নাল়াই লটারী

বাহির হইল। কিত্তু এবারও তাহারা তাহাকে নদীতে নিক্কেপ করিতে অস্পীকার করিল। তৃতীয়বারের লটারীরতওও তাঁারার নাম বাহির হইল,

ইরশাদ হইয়াছছ :
نَسَاهُمْ نَكَانَ مِنَ الْمْدْحَضِيْنَ
心িনি স্বীয় কাপড় খুলিয়া নিজেই নদীতে đাঁাইয়া পড়িলেন। সযুদ্র হইতে আল্লাহ্ ত'আলা একটি যাছ প্রেরণ করিলেন এবং নৌকা হইতে আাঁপাইয়া প্পড়িবার সাথে সাথেই
 যেন ইউনুস (আ)-কে আহার না করে। আর তাঁহার হাড্ডি ও যেন না ভাংগে। ইউনুস (আ) তাহার রিযিক নরহ বরং তোমার পপট তাহার জন্য কারাগার স্বক্রপ।
 কারাগার ছিন এই কারণেই তাহাকে মাছের প্রতি সম্বলিত করা হইয়াড়।
 উপর ক্রৌেধাহ্বিত इইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। (আ) ধারনা কর্রিলেন, মাছের পেট তাহার জন্য আমি সংণীর্ণ র্করনন।। হযরত ইবৃন
 হইয়াছে। ইব্ন জরীীরও এই অর্থ পসন্দ করিয়াছেন। প্রমাণ ছিসানে ঢাঁছারা এই আয়াতকে পেশ করিয়াছেন :


যাহার উপর রিযিক সংকীর্ণ করা হয় সে যেন আল্লাহ্ ত‘অালাক্ক তাহাক্ যাহা দান করিয়াছেন, উशা হইতে দান করে, কোন মানুষকে আল্লাহ্ ত‘‘আল! দান করিয়াছছ উহা হইতে অতিরিক্ত কদ্ঠদান করেন না। অচিরেই আল্লাহ্ ত'অানা র্দারদ্রতার পর স্বচ্হলতা দান করিবেন। (সূরা তালাক ঃ 9)




কবি বলেন :
فـلا عـاند ذلك الز مـان الذى مضى * تبـار كت مـا تقدر يــن ذلك الامـر

অত্ত যুগ পুনরায় ফিরিয়া আসে না। আপনি বড়ই বরকতময়। আাপনি যাহাই




মহান আল্নাহুর বাণী :

হযরত ইউনুস (অl)-এর অক্شকার সমূহের নিমজ্জিত হইয়া আাল্লাহৃক্র ডাকিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই। আমি আপনার পবিত্রত ঘোষণা করিতেছি। অবশ্যই আমি যানিমদের অন্ত্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্মাহ ইব়ন মাসঊদ (রা) বলেন, মাছের পেটের অক্ার সসুদ্রের মধ্যে হযরত ইউনূস (অ) নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। হযরত ইবৃন আক্বাস (র) আगর ইব্ন মায়মূন, সাঈদ ইবৃন জুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন কাব, যাহ্হাক ও কাতাদাহ্ (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণিত হইয়াছছ। সালিম ইব্ন অাবুজ জ‘দ (র) বলেন, আয়াততর মধ্যে বে অক্ধকার সমূহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইন, হযরত ইউনূস (আ) শ্যে মাছের পেটে আবদ্ধ ছিলেন, উহা ছিল অপর একটি মাছের পেটে। এই দুইটি মাঢের পেটের অন্ধকার ও সমুদ্রের অক্ধকার। হযরত ইবৃন মাসউদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, মাছটি হযরত ইটনূস (অা)-কে লইয়া সমুদ্রের তনরেশে| চনিয়া গেল। সেখানে তিনি কংক্রসমূহকে তাস্বীহ্ পড়িতে খনিলেন। অর্মন তখনই তিনি ঃ
 ঘোষণা করিলেন।

আওফ আ‘‘াবী (র) বলেন, হযরত ইউনুস (আ) যখন মাছছর পেটে অবস্থান করিলেন, তখন তিনি ধারণা করিলেন, যেন তিনি মৃত্যবরণ কর্যিয়াছেন। কিত্দু তিনি স্বীয় পদুযুপল নাড়া দিয়া দেখিলেন বে, উহা হেলিচেছে। তখনই তিনি সিজূদায় মাথা অবনত করিয়া বনিলেন, হে আামর প্রতিপানক! জামি এমন এক স্থানে সিজূদ| কর্করয়াছি বেখানে কোন মানুষ পৌছিতে সক্ষম হয় নাই। সাঈদ ইব্ন আবুন হাসান (র) বলেন, হযরত ইউনুস (আ)-মাছের পেটে চল্লিশ দিন অবস্থুন করিয়াছিলেন। দুইটি রিওয়াঁ়রতই ইব্ন জরীর (র) কর্ত্ক বর্ণিত।

মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক (র) ... ... ... হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসৃনুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন ঃ आল্লাহ্ ত'আলালা যখন হযরত ইউনুস (অা)-কে মাছের পেটে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা কর্রলেন, তখন আল্ধাহ্

তাআলা মাছটিকে হুকুম করিলেন, তুমি তাঁহাকে ধারণ কর, কিঅ্তু যখস করিবেবে না এবং তাঁহার হাড্ডিও ভাঙ্গিবে না। মাছটি তখন তাঁহাকে লইয়া সমুদ্র্রর তলর্দশশ পৌছিল তখন তিনি অতি ক্ষীণ শব্দ ুিতে পাইলেন। তখন তিনি আশচর্যাबিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, এই শব্দটি কিসের? তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওইী যোগে তাঁাককে বলিলেন, ইহা সামুদ্রিক প্রাণীর তাসৃবীহ্। তখনই হযরত ইউনূস (আ) তাস্নীহ্ পাঠ খরু করিলেন। ফিরিশ্তাগণ তাঁহ়ার তাস্বীহ্ তুনিয়া বলিল, হে আমদের পরওয়ারদিগার! আমরা এইস্থানে একটি দুর্বল শব্দ তনিতে পাইতেছি! আল্লাহ্ বলিলেন ঃ ইহা হইল আমার বান্দা ইউনুস-এর তাস্বীহ্। তিনি আমার নাফরমানী করিয়াছেন ফলেে আমি সমুদ্রের মধ্ব্য তাঁহাকে মাছে পেটে আবদ্ধ করিয়াছি। তখন তাহারা বলিল, তিনি তো একজন নেক বান্দা, প্রতি দিবানিশি তাঁার নেক আমল আপনার দরবারে আরোহন করিত। আল্লাহ্ বলিলেন ঃ হাঁ, অতঃপর তাঁহারা আল্মাহ্র দরবারে তাঁহার জন্য সুপারিশ করিলেন, আল্নাহ্ ত‘আলা মাছটিকে হহকুম করিলেন এবং মাছটি তাঁহাকে তীরে fনক্কেপ করিল। হাদীসটি ইব্ন জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। বায়্যার (র) তাঁহার মুসনাদ অদ্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর র্তিন বলেন, এই সৃত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জান। নাই।

ইব্ন অবূ হাতিম (র).......... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, fর্তিন রাসূলুল্মাহ্ (সা)



এই দু‘আ করিলেন তখন ইহার শব্দ আরশে নিচে শ্র্রত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া ফিরিশ্তাগণ বলিল, হে আমাদের রব! এই দুর্বল পরিচিত শন্দ দূর দেশ হইতে শ্রতত হইতেছেं। তখন আল্লাহ্ বলিলেন ঃ ইহা যে কাহার শব্দ তাহা কি তোমরা জাননা? তাহারা বলিল, জী না। সে ব্যক্তি কে? আল্মাহ্ বলিলেন ঃ আমার বান্দা ইউনুস! দিবারাত্রে যাঁহার মকবুল আমল ও মকবুল দু‘আ আপনার নিকট আর্রাহন করিত? তখন তাঁহারা বলিল, হে আমাদের রব! আপনি তাঁহার আমলের কারাণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন না? তিনি বলিলেন ঃ হাঁ। অতঃপর তিনি মাছটিকে হুুম করিলেন, সে তাঁহাকে তীরে নিক্ষেপ করিল।

মহান আল্মাহ্র বাণী ঃ

আমি ইউনুস (আ)-এর দু‘আ কবুল করিলাম ও মাছের পেট ও অন্ধকার সমূহ


মু’মিনগণক্ক বিপদ হইতে মুক্তিদান করিয়া থাকি। অর্থাৎ মু'মিনগণ মখ্ বিপদ্দ পতিত হইয়া আমার প্রতি নিবিষ্ট হইয়া দু‘আ করে বিশেষত এই দু‘আ করে, তখন আমি তাহাদের দু‘আ কবৃল ধরি এবং তাহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত ক্কর। রাসৃলুল্নাহ্ (সা) এই দু'আ কর্রবার জনা উৎসাহিত করিয়াছেন।

ইমাম आহ्মাদ (র) ... ... ... সা‘দ ইবন जাবৃ ওয়াক্কাস (র৷) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত উসমান ইব্ন आফ্ফলন (রা)-এর নিকট দিয়া যাইত্তেছ্নাম। তিনি তখন মস্সজিদে ছিলেন। আাি তাহাকে সানাম র্করিলাম তিনি আমাকে দেখিলেন, কিত্ু আমার সালামের উত্তর করিলেন ন।। অতঃপর আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এজ নিষট গিিয়া বলিলাম, মুসনমানদ্রে উপর কি কোন বিপদ जব্টীর্গ হইয়াছে? তিনি বলিলেন, না তো। তুমি ইহ কেন বলিত্তছ? তিনি বলিলেন, বিশেষ কোন কারূণ নহে, তবে আমি এখন হयরত উসমান (রা)-এর নিকট দিয়া আসিত্তেিাম। আমি তাহাকে সালাম করিলাম অথচ, তিনি আসাাকক ,্দখিয়াও উহার জবাব দিলেন না। তখন হযরুত উমর (রা) হযরত উসমানকক ডা|কয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কারণে তোমার ভাই সা‘দ-এর সানাম্মে জবাব দিললে না? তিনি বनिলেন, না তো সা‘দ আমার নিকট আসিয়াছে আর না এমন হইয়াঢ় লে, आমি তাহার সালামের জবাব দিতে বিরত রহিয়াছি? হযরত সা‘দ (রা) বলেনন, অামি বলিলাম, অবশ্যই এইর্রপ ঘটনা ঘটিয়াছে। তখন তিনি কসম খাইলেন এবং অামও কসম! খাইয়া তাঁহার কথা অব্বীকার করিলাম। অতঃপর হযরতত উসমান (রা) घটনাটি মারণ করিলেন
 ও তাওবা করিতেছি। তুমি অবশ্যই আমার নিকট দিয়া অতির্র্ম কর্রয়াছ। তथন আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস সশ্পর্কে চিন্তা করিতেছিলাম। আল্লাহ্র কসম, যখন आমি উহা ম্মরণ করি তখন কেবল আমার চক্কুর উপরই আবরণ পড়় না বরং অন্তরের উপরও आবরণ পড়ে। সা‘দ (রা) বলেন, আমিই আপনাকে এই বিষয়া একটি হাদীস ఆনাইতেছি। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম একটি দু‘অার কথা উল্লেখ করিলেন, এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক রাসালূল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়| তাহাক্ক কথায় লিঞ্ত করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লেই স্থান হইতে উঠিনে, আমিও তাহাকে অনুসরূণ করিনাম।
 সंজোরে মাটিতি অঘাত করিলাম, তখন রাসৃনূল্बাহ্ (সা) আगার র্পাত দৃt্টি পাত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিল্নেন, তুমি কি আবূ ইসহাক? আমি বলিলাম, জী ছ゙।, ইয়া রাসূলাল্gাহ् (সা)! তিনি বলিলেন ঃ कि ব্যাপার? আমি বনিলাম, আল্লাহ্র কगস! আপপি কিছু পৃর্ব্রে সর্বপ্রথম একটি দু‘আর উল্নেখ করিয়াছেন। তখন ঐ প্রাম লোকরি আসিল এবং

आপনাকে কথায় লিপ্ত করিল। কিত্তু দু‘আuি ভে কি উহা জানিতে পার্নিনাম না। তখন
 यাহা তিনি মাছের পেটে অবস্থানরত অবস্থায় করিয়াছিলেন। তাহা ইইন :


যে কোন সুননমান যে কোন সমস্যা সমাধানের স্বীয় প্রতিপালককর fিকট এই দু‘আ করিবে আन्बाহ্ উহা অবশাই কবূল করিবেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঙ ‘আল-ইয়াওম ওয়াল লাইল’ অ্রণ্থে হাদীসটট ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইবন সা‘দ (র) র্তিন তাহার পিত সা‘দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব̨ হাতিম (র)........ হযরত সা‘দ (রা) হইতে বর্ণনা কর্করয়াছ্ন, তিনি
 বেই ব্যক্তি হ্যরত ইউনুস (আ)-এর দু‘আ দ্মারা আল্লাহর দরবার্র দু’আ করিরে উহা
 প্রত্রিতির কথা বুঝাইয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বনেন, ইমরান ইব্ন বাক্কার (র)........... সা‘দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতত বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে বলিতে ऊ ऊিয়াছি:
إسم اللَه الذى إذا دُعى بـه أجـاب وإذا ســئل بـه اُعطى دعـوة يونـس بـن

আब्नाহ্র যেই নাশ্মে সাহাব্যে দু'আ করিলে তিনি কবুল করেন, এনং প্রাথ্া করিলে তিনি দান করেন, তাহা হইল ইউনুস (আ)-এর দু‘আ। হয়রত সা‘দ বললন, অমি রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিনাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহ। कি হघরুত ইউনুস (आ)-এর জন্য निर्मिध না অন্যান্য মুসনমানও এ দু‘আ করিলে উश কনृল হয়? তিनि বनিলেন ঃ ইহা ঢো ইউনুস (অ)-এর জন্য বিশেষভাবে আছেই। অন্যান্য মুসলমানও এই দু‘আ করিলে ইহাও কবূল হয়। তুমি কি আল্লাহ্র এই কথা ख্রবণ। কর নাই?

 আল্নাহ্! আপনি ব্যতিত অন্য কোন মা‘বৃদ নাই। আমি আপনার প্পাবৰ্রতা মোষণা করিতেছি। অবশ্যই আমি.যালিমদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর অাম তাহার দু'অা কবূন ইবৃন কাছীর—88 (৭ম)

করিলাম এবং বিপদ হইতে মুক্তিদান করিলাম এবং এইভাবে সু’'মনণণকেও আমি মুক্তিদান করিব। ঈমানসহকারে যখনই কেহ আল্লাহ্র দরবারে দু‘আ কর্কররে আল্লাহ্ উহা কবুল করবেন ইহই হইল শর্ত।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ... ... ... ইব্ন মাবাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, অমি হাসান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ সাঈদ! আল্gাহূর ‘ইসমে আयন’ যাহর সাহাব্যে দু‘আ করিলে তিনি কবূন করেন এবং উহার সাহাব্যে প্থার্থা করিলে দান করা হয় উহা কি? তিনি বনিলেন, হে আমার ভাতিজা! তুমি পবিত্র কুরআানে आল্লাহ্র এই বাণী পাঠ কর নাই?

ভতীজ! ইহাই হইন আল্gাহ্র সেই ‘ইসমে আযম’। যাহার সাহায়্যে মহান আন্লাহৃকে ডাকা হইলে তিনি কবুল করেন এবং প্রা্থনা করা ইইলে র্তন দান করেন।


অনুবাদ : (b৯) এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা যখন সে ঢাহার প্রতিপালককে আহ্রান করিয়া বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখিও না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (৯০) অতঃপর আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম, ইয়াহইয়া এবং তাহার জন্য তাহার ত্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করিয়াছিলাম। তাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করিত, তাহারা আমাকক ডাকিত আশা ও ভীতির সহিত এবং তাহারা ছিল আমার নিকট বিनীত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ তাঁহার বান্দা হযরভ যাকারিয়া (আ) তাঁহার দরবারে দু‘আ করিলেন, তিনি যেন তাঁহাকে একটি এমন সত্তান দান করেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পরে নবী হইবে। সূরা মারইয়াম ও আল-ইমরানে এ বিযয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইইয়াছে। এখনন সংক্ষিপ্তভাবে পুনরায় উল্লেখ করা ইইয়াছছ।

## ইরশাদ হইয়াছে :

'انْ
 সত্তানহীন করিবেন না। এমন যেন না হয় বে, আমার মৃত্যুর পর দায়িত্ পালনে কোন उয়ারিস थাকিবে না। 1 ' आপনি। দু'আ কবূলের জন্য আল্লাহৃর প্রশংলা করা সমীচীন, সুতরাং হगরতত यাকারিয়া (আ) আল্লাহ্র প্রশংংসা করিলেন।


অতঃপর আমি তাহার দু‘জা কবৃন করিলাম এবং তাহাকে ইয়াহৃইয়া দান করিলাম এবং তাঁহার শ্র্রীকে সন্তান ধারণণর উপযুক্ত করিয়া দিলাম। হयরত ইবৃন আব্মাস (রা) মুজাহিদ, ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, হযরত যাকারিয়া (জা)-এর त্রী বক্ষ্যা ছিলেন। তাঁহার কোন সত্তান-সত্ততি হইত না। কিন্ুু ঐই দু‘আর পর র্তিন সন্তান প্রসব করেন।

আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র)......... আত (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত
 সংশxাধন করিয়া দিলেন । মুহাম্মদ ইবৃন কাব ও সুদী (র) অनুক্রপ সত্তব্য করিয়াছেন। কিভ্ু আয়াতের বাচ্নভংগী হইতে প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক প্রকাশিত।
 করিয়াই নেক কাজ করিত্ন ও আল্লাহ্র হুক্ম পালন করিiতন
 আমার নিকট দু‘আ করিতেন। ছিলেন।

आनी ইব্ন आবূ তাनহा (র) হযরত ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে
 বিষ্যয়-বস্ষুর প্রতি তাহারা বিশ্বাস করিতেন এবং উহা মান্য করিত্ত। মুজাহিদ (র) বলেন, বলেন, ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ বলা হয় স্সেই খাওফকে যাহা অন্তরের সহিত অস্গাজ্পিভবে জড়িত। কোনক্র্মই অন্তু হইতে ‘বিদূরিত হয় না। মুজাহিদ (র) হইতে আরো বর্ণিত,

ऊাহারা আমার সস্মু:্থ বিননয়ী ছিলেন। হাসান, যাহ্হাক ও কাতাদাহ্ (র) বলেন,
 একর্ট অপরটির কাছাকাছি।
 করিয়াছেন, তিনি বলেন একবার হयরত আবূ বকর (রা) আगাদ্রর সম্মু:ে উiবণণ দান কালে বলিলেন ঃ থে লোক সকল! আল্লাহৃকে ভয় করিবে, তাঁহার गথাযথ প্রশংসা করিবে, আশায় ও ভয়ে তাঁহার নিকট দু‘আ করিতে এবং বিনয়ী ও কাকুতী মিনতী করিয়া দু‘আ করিতে আমি তোমাদিগকে অসিয়াত করিতেছি। আল্dাহ্ ত'অারা হযরতত যাকারিয়া (অ) ও তাঁার পরিবারবর্গের প্রশাংসা করিয়া বলেন :


অনুবাদ ঃ (৯১) এবং স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীতৃকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং ঢাঁহাকে ও ঢাঁহার পুত্রকে করিয়াছিনাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বর্ণনা রীতি অনুযায়ী হযরত যাকারিয়া ও তাঁহার পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর আলোচনার সাথে সাথে হযরত সারইয়াম (আ) ও তাঁহার পূত্র হযরত ঈসা (আ)-এর আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর আলোচনা করিয়াছেন এবং পরে তাঁহাদের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় ঘটনাদ্দয়ের সহিত একটি বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। আল্নাহ্ ত|'আলা হযরত যাকারিয়া (আ)-কে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় এমন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দান করিলেন, যিনি যৌবনকালেও সন্তান প্রসবে ব্যর্থ ছিলেন। ইহা যেমন একটি অলৌকিক ব্যাপার ছিল। অনুরূপভাবে কোন পুরুমের সংস্প্শ ব্যতিত হযরত মারইয়াম (আ)-এর গর্ভ্ভে হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করা আরো একটি অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা। অতএব উভয় ঘটনাদ্বয়কে আল্লাহ্ একত্রিত করিয়া পবিত্র কুরআনে একাধিক সূরায় উল্লেখ করিয়াছেন। অত্র সূরায় প্রথম হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করিয়াছ্ছন। অতঃপর , والَتـت元 এর মধ্যে হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছ্থেন যেমন সূরা তাহ্রীঢে ইরশাদ ইইয়াছে :


আর ইমরানের কন্যা মারইয়াম বে তাহার সতীতৃকে সংর্মণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহার ম.,্যय আমি আমার ক্রহ ফুঁকক্য়া দিয়াছিলাম। (সূরা তাহ্রীম : ১২)

আब्नाহ্ ইরশাদ করেন :

এবং আমি তাহাকে ও তাহার পুর্রকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন র্করয়াছিনাম। আয়াত ইহাই প্রমাণ করে ভে আল্লাহ্ অ'আলা সর্বশক্তিযান তিনি যাহা ইচ্ম উহা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তিনি যখন কোন বস্কুর অস্তিত্ লাভের ইচ্থ কর্রন, তখন তিনি ‘হইয়া

 আয়াতেরই অনূরূপ।' ইবৃন আবূ হাতিম (র)......... হযরত ইবৃন আদ্মাস (রা) হইতে বর্ণিত बে,


অনুবাদ : (৯২) এই ভে তোমাদিগকে জাতি, ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর। (৯৩) কিন্তু মানুয নিজদিগের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যাবর্তিত হইবে আমার নিকট। (৯৪) সুতরাং যদি কেহ মু’মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হইবে না এবং আমি তো উহা লিখিয়া রাখি।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদাহ,
 করিয়াছেন "ইহা হইল তোমাদের দীন (ইসসলাম) একই দীন‘’" হাসান বাস্রী (র) বলেন, আল্লাহ্ ত|‘অলা মানুভ্ষের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সমূহের উল্ল্লেখ করিয়াছছন।

 উর্হার খবর। অর্থাৎ তোমাদের শরীয়াত যাহা তোমাদেরকে পরিষারকূরপ বর্ণনা ও
 হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা সকলেই এই পহ্থাবব্বনে একই। এই জন্য বালেন,
 কর।

বেমন जন্যা ইরশাদ ইইয়াছ్ :


হে রাসুলগণ! আপনারা উত্ত্ম হানাল খাদ্র-দ্রব্য আহার করুন্ন এবং ভাল কাজ করুন ... ... ... आমিই আপনাদের প্রতিপালক। অতএব আমাকেই ভয় করুু (সূরা झু’মিনূন : ৫১-৫২)।

রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,
نحـن مـعاشر الأنبيـياء أولاد علات دينـنـا وُاحد

আমরা নবীদের দল সকলেই পরস্পর পিতার সন্তান এবং আমাদদর দীনও এক অভিন্ন। जর্থাৎ সকানইই কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করি। র্यদিও xগীীয়াততর হহুম ডিন্নভিন্ন হউক না কেন।

বেমন ইরশাদ হইয়াছে :


তোমাদের সকলের জন্য পৃথকপৃথক শরীয়াতে ও জীবন চলার পথ নির্ধারণ করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্ ইর্যাদ করেন :
 করিয়াছে। কেহকেহ তো তাহাদের নবীকে স্বীকার করিয়াছে, অর কেহকেহ অস্বীকার করিয়াছে। 1 করিবে তখন প্রত্যেকেই তাহার মন্দ ও ভাল আমল অনুসারে শাস্ডি ও পুরষ্কার দান কর্রা হইবে।

ইরশাদ হইয়াছে :


বেই ব্যক্তি ভাল কাজ করিবে অথচ, সে ঈমানদারও বটে অর্থাৎ তাহারা অন্তর দিয়া
 হইবে না।

বেমন ইরশাদ হইয়াছ্ :

বেই ব্যক্তি উত্তম আমল করিবে তাহার বিনিময় আমি নষ্ঠ করিব না। (সূরা কাহফ ঃ ৩০) বরং তাহার যহহ করা হইবে। সুতরাং বিন্দু পরিমাণও তাহার প্রতি যুলুস করা হইবে ना।

ইরশাদ ইইয়াছে :
وَاِنَّا لَهُ كَتْبُوْنَ
অবশ্যাই তাহার সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত্তে কাজেই উহার কিছুই নষ্ঠ হইবে না।


অনুবাদ : (৯৫) বে জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি তাহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে বে তাহার অধিবাসীবৃন্দ ফিরিয়া জসিবে না। (৯৬) এমন কি যখন ইয়াজূজ মাজূজকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং উহারা প্রতি উচ্চভূমি হইতে ছুটিয়া আসিবে। (৯৭) অমোঘ প্রত্বিত্ত কান আসন্ন হইনে আকস্মাৎ কাফিরদিগের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে, উহারা বলিবে হায় দুর্ভোগ; আমাদিগের! আমরা ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন না, বরং আমরা সীমানংঘন কারীই ছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন :
 করিয়াছি, তাহাদের জন্য ইহা নির্ধারিত করা হইয়াছে যে, তাহারা কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় আর ফিরিয়া আসিবে না। ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ জা‘ফর, কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেকেই এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অপর এক রেওয়ায়েতে আয়াতের এই ব্যাখ্যা বর্ণিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ আর তাওবা করিবে না। কিন্তু প্রথম আয়াতটি অধিক স্পষ্ট।

মহান আল্লাহৃর বাণী ঃ


পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি বে ইয়াজূজ ও মাজূজ আদম (জ)-এর বশশষরও বটট। তুর্কীদের পূর্ব পুরুষ হযরত নূহ্ (আ)-এর পূত্র ইয়াফিস-এর সন্তান-সন্ততি। তুর্কীরা তাহাদ匕র একাংশ। ‘‘ুুলকারনাইন’এর প্রাচীরে আবদ্ধ লোক হইতে যাহারা जবশিষ্ট রহহিয়াছে তাহারা তুর্কী এবং আবদ্ধ লোকজন হইন ইয়াজূজ ও মাজূজ।

ইরশাদ হইয়াছছ :


ইহা হইল আমার প্রতিপালকের পক্ষ ইইতে রহমত। যখন আমার প্রতিপালকের প্রত্রিতত সময় সমাগত হইবে তখন ইহা চূর্ণবিচূর্ণ হইবে। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা মহাসত্।। (সূরা কাহ্ফ ঃ ৯৮-৯৯)

আরও ইরশাদ হইয়াছে :


এমন কি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইরে এবং তাহারা
 বলা হয় উচ্চস্থানকক। ইবৃন আব্বাস (রা), ইকরিমাহ, জাবূ সালিহৃ (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ কর্রিয়াছেন। ইয়াজূজ ও মাজূজ যখন বাহির হইাব তখন এইডারে বাহির হইবে। বর্ণনাভभী এমন যেন শ্রোতা স্বচক্ছে উহা দেথিতেছছ।
 বাস্তব ঘটনার সঠিক সংবাদ অন্য কেহ দিতেও পারেনা। আল্মাহ্ ত।‘আলাই আসমনযমীনের যাবতীয় অদৃশ্য সশ্পর্কে অবগত। যাহা সংঘটিত হইয়াছ্হ এবং যাহ ঘটিবে সব কিছ্রী জ্ঞান কেবল তাহারই আছে।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)....... আবদুল্ঘাহ্ ইবৃন ইয়াযিদ (র) হইত বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) কিছু বালককে দেখিতে পাইলেন বে, তাহারা একজন অপরজনের উপর গড়াইয়া পড়িতোছ । ইহা দেখিয়া তিনি বनिলেন, ইয়াজূজ ও মাজূজ ঠিক এমনিভবে বাহির হইবে। একাধিক হাদীসে ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাবের সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে।

## ब्रথম হাদীস

ইমাম আহ্যাদ (র)........ হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) হইর়ত বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসৃনূল্মাহ্ (সা)-কে বলিতে খনিয়াছি :

تفتح يآجُو ج و مأجُوج فيخرجون غَلى النَّاس الَ
ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্ত করা হইবে। जতঃপর ঢাহারা মানুব্যের কাছ়ে বাহির হইয়া
 অতঃপর তাহারা মানুষকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিবেবে এবং মুসনगনन়রা তহাদের শহর ও কিল্ধায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের জীবজন্তूও সাথ্থ লইয়া যাইবে। ইয়াজূজ ও মাজূজ যমীনের পানি পান করিতে থাকিবে এমনকি তাহারা বে কোন নদীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে। তাহারা উহার পানি পান করিয়া উছা «ষ করিয়া ফেनিবে। এমন কি পর্রে যাহারা এই নদীর নিকট দিয়া অত্রিম্ম কর্কররে তাহারা উহা দেখিয়া বলিবে, এখানে কোন দিন হয়ত পানি ছিল। অবশেব্র শइর ককং্বা কিল্gl ব্যতিত অन্যত্র কোন মানুষ থাকিবে না। সকনকে ঢাহারা ধ্সংস কর্রিয়া কেনলিরে। তখন তাহারা বলিরে, যমীনের সকন বাসিন্দা তো আমরা ঞ্ঞংস করিয়া ফেলিয়াাছ, অবশিষ্ট আছে কেবল आসমানের অধিবাসী। এই বলিয়া তাহাদের একজন একটি বর্যা নাড়িয়া উহা জসমানের প্রতি নিক্ষে কর্রিবে। অতঃপর উহার মাথা রক্ত fিিশ্রেত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। আল্লাহ্র পক্ক ইইতে উহা একটি পরীষ্ছা হইবে। হঠ৷ৎ তাহাদের কাঁবে ফোঁড়া বাহির হইয়া आসিবে এবং উহাতে সকনেই একই সাথে মৃত্যুবরণ কর্করব। তাহাদের আর কোন সাড়া শদ থাকিবে না। এমন সময় মুসলমানরা বলিবে, এगন f亠巾 কোন বীর পুরুু্ব অছছ বে, আমাদ্দর সাথে তাহার জীবনকে হাতে রাখিয়া শহরের বহিরে এই শক্রুর সংবাদ সং্রহ করিবে? তখন এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে নিজেেকে যৃত মনে করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এবং বাহিরে গিয়া দেখিবে তাহারা সকলেই মৃচ। অতঃপর সে घোষণা করিবে, মুসলমান ভাইসব! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। মহান আল্লাহ্ ত'আলা আপনাদের শর্রুকে ধ্পংস করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই শহর ও কিল্লা ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিবে। তাহাদের জীব-জন্তু বাহিরে আসিয়া ইব̣ন কাছীর—8৫ (৭ম)

চরিতে থাকিবে। কিত্তু ইয়াজূজ ও মাজূজের মাংস ব্যতিত অন্য কোন খাবার থাকিবে ना। জীব-জत्यू তाহाদের মাংস आহার করিয়া খুব হৃষপুষ্ট হইন্ব। এবং घাস ও লতা-পাতার তুনनায় ইয়াজূজ ও মাজূজ গোঠীীর মাংসের অধিকতর কৃজ্ঞত প্রকাশ করিতে। ইবৃন মাজাহ (র) ইব্ন ইসহাক (ন) হইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্য়য়াছ়ন।

पिতীয় হাদীস
ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, ওয়াनীদ ইব্ন মুসলিম আবুল আব্বাশ দামেশ্কী (র) ...
 একবার রাসূনুলাহ্ (সা) সকান বেলা দাজ্জালের আলোচনা এমনভারে কর্রিলেন, যাহাতে আমরা ভাবিলাম ব্যে দাজ্জাল কোন এক গাছে আড়ালেই রহিহ়াছ়্। অতঃপর তিনি বলিলেন, आiম দাজ্জান অপপফ্巾া অন্য একটি জিনিসকে অধিক ভ!় করি। यদি সে আমার জীবদ্দশায় বাহির হইয়া আলে তবে আমি নিজেকে তাহার মুকাবিল। করিব। जার यদি আমার ইন্তিকালের পর তাহার অাবির্তাব ঘটে তবে তোমাদের প্রত্তেকেই তাহার সহিত মুকাবিলা করিবে। আমি তোমাদিগকে আল্ধাহৃর আা্রয় দান র্কররত্তছি। দাজ্জান যুবক হইবে, তাহার চুল কোকড়া এবং তাহার চক্ষুদ্য় উথিত হইরে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্য হইতে বাহির হইবে এবং তাহার ডানে-বামে ফাসাদ সৃi্টি করিরে। হে আ|্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা তখন দৃঢ় থাকিবে। আমরা জিজ্ঞ।সা কর্রিলাস, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! পৃথিবীতে সে কতদিন অবস্থান করিবে? তিনি ব্বাनালেন, চন্নিশ দিন। কিত্যু একদিন এক বৎসরের মত, আর্রক দিন এক মাসের মত এৰং আর্রক দিন এক সপ্তাহের মত হইবে। অতঃপর অন্যান্য দিনত্তনি হইবে তোমাদ্দর স্থাভাবিক দিনের মতই। অতঃপর অমর। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসৃনাল্লাহ্! বেই দিনাট এক বৎসরের সমতুল্য হইবে, সেই দিনে কি এক দিন রাতের সালাত যথেষ্ট ইইরে? তিনি বলিলেন, না, বরং তোমরা সাनাতের জন্য সময় অনুমান কর্রিয়া নইবে। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসৃলা/্লাহ্! দাজ্জাল কত দ্রতত চলিতে থাকিবে? 晌 বলি/েেন, ঐ মেঘমাनाর ন্যায় যাহা কোন ঝঞ্ণ বায়ু উড়াইয়া লইয়া যায়। দাজ্জাল একটি গোত্রের নিকট গিয়া তাহাদিগকে নিজের দিকে আহ্ৰান কর্রিবে তাহারা তাহার আহ্হান্ে সাড়া দিবে অতঃপর সে আসমনককে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য হকুম করিবে আসসান বৃধ্টি বর্যণ করিবে। यমীন কৃষি দ্রব্য উৎপন্ন করিবে। তাহাদের জীব-জत্যু পৃর্বাপেক্থ। র্জধিক হৃষ্থুষ্ট হইয়া ও পেট পুরিয়া ফিরিয়া আসিবে। আবার দাজ্জান এমন এক গোত্রের নিকট fিয়াও অত্ক্রিম করিবে যাহারা তাহার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবে। কিত্রু দাজ্জালের চলার সাথ্থ সাথে তাহদের মান দৌলত সবই তাহার পিছনে পিছনে ছুট্ভে थা|কনে এবং তাহারা


করিবে সে গিয়া লেই যমীনকে বলিবে, হে যAীন! তুমি তোমার সধ্ষ্য প্গাছ্ছু ধন ভাজার বাহির কর। এই নির্দেশ্রে সাথে সাথথই যমীন হইতে ধনরাশি বাহাহর হইরে এবং উহ৷ তাহার পচ্চাত্ পশ্চাতে এমনভাবে ছুট্টিবে যেমন মৌমাছি তাহার সর্দারের পচাতে ছুটিয়া থাকে। দাজ্জাল চলিতে চলিতে এমন সময় হঠাৎ এক ব্যাক্তিকে তরবারীী দ্বারা দ্বিখधिত করিয়া ফেনিবে এবং দুইটি খఆকে দূরে নিক্ষেপ করির্ব। পুনরায় সে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিললে সাথথ সাথেই জীবিত হইয়া তাহার নিকট ঊপস্থিত হইবে। দাজ্জালের এইর্রপ তৎপরত চলিতে থাকিবে। হঠাৎ এক সময় হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্তাব ঘটিব্বে। তিনি দাম্মে্কের পূর্বপান্তে সাদা মিনারার নিকট দুইজন ফিরিশ্তার ডানায় ভর দিয়| অবতীর্ণ হইবেন। তিনি দাজ্জানকে ধাওয়া করিরেন এবং পূর্ব দ্বার ‘লদ’ এর নিকট তাহাকে হত্যা করিবেন। এমন সময় আল্পাহ্ ত'আলা হযরত ঈস (আ)-কে ওহী যোগে জানাইয়া দিবেন জমি আমার এমন বান্দা বাহির করিব যাহাদদর মুকাবিলা করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব আপনি তাহাদিগকে এর্কা্রিত করিয়া ভূর পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করুন। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আালা ইয়াজূজ ও মাজূজকে প্রেরণ
 সাथী সংগীরা আল্লাহৃর প্রতি অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে দু'আ করিরেন্র। তখন আল্লাহ্ ত'অালা তাহাদের घাড়़ এক প্রকার ফোড়া বাহির করিবেন, ফলে তাহারা সকলেই মৃত্যুবরণ করিবে। হযরত ঈসা (আ) সকল মু’মিনদের সহিত নিচ্হ অবতীণ হইয়া দেখিবেন, ঘর-বাড়ি পথ-ঘাট সকল স্থানে তাহাদের লাশশ ভরিয়া আঢছ এবং চতুর্দিক দুর্গক্\% ছড়াইয়া জাছে। হ্যরত ঈসা (আ) ও তাঁাহার সাথীপণ অতি কাকৃৰি fিন্নতি করিয়া অল্লাহ্র দরবারে দু‘অা করিলে, আল্লাহ্ ত'আলা বুথৃতী মোড়ার ন্যায় এক প্রকার পক্ষী প্রেরণ করিবেন। উছারা সকন লাশ উঠাইয়া বেখানে আল্ধাহ্ন ইচ্ছl প্রেরণ করিবে।

রাবী ইব্ন জাবির (র) বলেন, আত ইব্ন ইয়াযীদ-সাক্কাষী (র) কা'ব (রা) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ‘মাহীল’ নামক স্शানে তাহাদাদগকে নিক্ষে করিবে। ইবৃন জাবিন (র) বলেন, आমি জিজ্ঞাসা কর্রিলাম, হে আবূ ইয়াযীদ! 'মাহীল’ কোন স্থান? তিনি বলিলেন, সুর্যোদয়ের স্থান। অতঃপর আল্লাহ বৃধ্টি নর্যাণ করিবেন এবং ধারাবাহিকতারে চল্লিশ দিন বৃষ্টি বর্ষিত হইতে थাকিবে শহর ও গ্রাম হাত্তর তালুর ন্যায় পরিক্কার হইয়া যাইনে। যমীনকে গাছ-পালা ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন ক্ররতত হকুম দেওয়া হইবে। ফল এত বড় হইবে যে, একদল লোক একটি আনার আহার কর্রয়া তৃণ্ঠ হইয়া যাইবে। এবং উহার খোসা দ্বারা ছায়া লাভ করিবে। দুধ্ে ও এত বরকত হইবে বে, একটি উ島র দুধ পুরা একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হইবে। একটি গর্র্র দুধ একটি বংশের জন্য যথেষ্ট হইবে। আর একটি বক্রীর দুধ একটি বাড়ির লো/করর জন্য যথেষ্ট

ইইবে। এই পরিস্থিতিতেই আল্লাহ্ তা'আলা একটি বাযুু প্রেরণ করিরেন এবং উহা প্রত্যেক মু’মিনের বগলের নিচে প্রবাহিত হইবে এবং সকন মু’সিন गৃত্যাবরণ করিবে। অতঃপর পৃথিবীতে কেবল দুষ্ট লোক অবশিষ্ট থাকিবে এবং গাধার ন্যায় লাফাইয়া বেড়াইতে থাকিবে। এবং তাহাদের উপরই কিয়ামত কায়িম হইব্।। হাদীসটি কেবল ইমাম মুস্সলিম বর্ণনা করিয়াছছে। বুখারী নহে। সুনান গ্রন্থকারগণ আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াयীদ ইব্ন জাবির (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছছন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসण্টিকে হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য কর্রিয়াছছন।

তৃতীয় হাদীস
ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, মুহামাদ ইবุন বিশৃর (র)........ ইব্ন হারমালার খালা ইইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন, তিনি বনেন, একবার রাসূনুন্নাহ্ (সা) বিচ্দুর দংশন্নে একটি আলুলে প্টি বাঁধিয়া ুুৎ্বা দান করিতে দজায়মান হইলেন। তিনি বালােন ঃ তোমরা বল বে, এখন তোমাদ্দর কোন শब্রু নাই কিষ্ভু তোমরা শক্রুর সহিত যুদ্দ করিতে থাকিবে এমন কি ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্তাব ঘটিবে। তাহাদের মুখয়ল চওড়া হইবে, চক্কু হইবে ক্ষুদ্র এবং মুখম্ণল ঢালের ন্যায় চ্যাপটা হইবে এবং প্ররতাক উচ্চন্থান হইতে দৌড়ইইয়া দৌড়াইয়া বাহির হইবে। ইব্ন জাবূ হাতিম (র)............ খালিদ ইব্ন
 বর্ণনা করিয়াছেন।

## চতুর্থ হাদীস

পূর্বে সূরা আ‘রাক্রে তাফ্সীরের শেষাংশে বলা হইয়াছে, ইगাম আহ্যাদ (র) ... ... ... হयরত আবদদন্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন, তিনি বলেন, রাসূনूল্লাহ্ (স।) বनिয়াছছন ঃ মিররাজ রাত্রে হयরত ইব্রাহীম, হযরত মূস। ও হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত আমার সাশ্নৎ घটিন। এবং কিয়ামত করব সং্রাটি হইবে সেই বিষয়ে তাঁহারা আালাচননা করিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আা)-কে জিজ্ঞাসা করা ইইলে তিনি বলিলেন, এই বিষয়ে আমি কিছूই জানি না। হযরত মূসা (অ)-কে fiজজঞ্ঞাসা করা হইলে তিনিও বলিলেেন, আমিওকিছু জানি না। অবশেדে হযরত ঈস। (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনিও বলিলেন, আল্ধাহ্ ব্যততত ইহার সঠিক সময় কেইই জান্ন না, তব্রে आমার রব आমার সহিত ওয়াদা কর্যিয়াছেন বে, দাজ্জালের আবর্ভাব ঘটিবে তখন আমার নিকট দুইটি ঢেজুরের ডাল থাকিবে এবং সে আমাকে র্দেখবার সাথথ সাথথই

 করিয়াছে তুंমি জাসিয়া উহাকে হত্তা কর। অতঃপর আল্নাহ্ তাঅালা তাহাকে ঞ্পংস

করিয়া দিবেন এবং লোকজন তাহাদের ঘরে ফিরিয়া যাইবে। इয়ত ঈস। (আা) বলেন, অতঃপর ইয়াজূজ ও মাজূজ বাহির হইবে। তাহারা প্রG্যেক উफ্ছস্থান হইতে নামিয়া आসিবে এবং শহর্র ও গ্রাম পদদলিত করিয়া চলিবে এবং যাহা কিছু চাহাদের সশুখস্থ হইবে স়ব কিছুই ধ্রংস করিয়া চলিবে। ঢাহাদের সম্মুখের নদী, নালার সকন পানি পান করিয়া উহা ঔক কর্রিয়া ফেলিবে। সকল মানুষ তাহাদের ঘরে অাদ্ধ হইয়া থাকিবে। তখন অামি অাল্gাহ্র দরবারে কাকুতী মিনতী করিয়া দু'আ করিলে আল্লাহ্ তাহদিগকে ধ্ণংস করিয়া ফেনিবেন। সারা জনবসতী দুর্গহ্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিন্র। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হইবে এবং পচাগলা লাশসমূহকে নদীতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। হয়ত ঈসা (অ) বলেন, আমার রব আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন, যখন এই সকন घট্টা ঘটিবে তখন কিয়ামত সংघणিত হওয়া এমনই নিশ্চিত বেমন গর্ভবতী ক্ত্রীলোককর সगয় সশ্শন্ন হইবার প্র সন্তান প্রসব করা নিশ্চিত। দিবানিশি বে কোন সময়ে সে সত্তান প্রসব করিতে পারে। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) আওয়াম ইবৃন হাওশাব (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসের সমর্থনন :

এই আয়াতকেও ঊল্লেখ কর্রিয়াছ্নন।
ইবন জরীর (র) জাবালাহ (র) হইতে ঐই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্তাব সম্পর্কে বহ হাদীস ও সানকেফ বক্ত্ব্ র্বিত আছে। ইবৃন জরীীর ও ইবุন হাতিম (র) ... ... ... আবূ সাইए (র) হইত়ত বর্ণন। করিয়াছেন। তিনি বলেন, কা‘ (রা) বলিয়াছেন, যখন ইয়াজূজ ও মাজূজের বাiির হইবার সময় নিকটবর্তী হইবে তখন তহারা প্রাচীর ฆুঁড়িতে থাকিবে এবং পার্শর্ত্তী লোককরা উহাদের কুঠারাঘাতে শদ্দও Жনিতে পাইবে। রাত্র হইবার পর তাহাদের একজন র্বলবে, আগামী কল্য আসিয়া প্রাচীর ছ্দি করিয়া ফেলিব। কিন্তু পরদিন আসিয়া তাহারা দেথিতে পাইবে,
 পাশ্শববর্তী লোকেরা তাহাদের কুঠারাঘাতের শব্দ খনিতে পাইবে। কিযু রাত্র হইলে তাহারা চলিয়া যাইবে। অর একজন একথাই বনিবে আমরা আপামী কনা অাসিন এবং প্রাচীর খুঁড়িয়া ‘ইনশাল্লাহ্' বাহির হইয়া যাইব। পরদিন আসিয়া বাস্তবিক প্রাচীরটিকে
 তাহাদের প্রথম দলাট বাহির হইয়া একটি নদীর নিকট দিয়া অত্র্র্ম কর্রিরে এবং উহার সম্পূর্ণ পানি পান করিয়া কেলিবেं। অতঃপর जপর একটি দল র্অত্ত্রে করিতে সময় উহার কাদাও চাটিয়া খাইবে। তৃতীয় দলটি অত্ক্র্ম কালে বলিবে কোন সময় হয়ত এখানে পানি ছিন। মনুয তাহাদিগকে দেখিয়া পালাইতে আররু র্করররে। তাহার। কোন

মানুষ না দেখিয়া আসমানের দিকে বর্ষা নিক্কেপ করিবে এবং বর্यািি রক্তাক্ত ইইয়া তাহাদ্রর নিকট ফিরিয়া আসিবে। তখন তাহারা বলিতে থাকিরে অ|যরা আসমান ও যমীনের সকলের উপর বিজয়ী হইয়াছি। এমন সময় হযরতত ঈসা (আ) আল্ধাহ্র দরবারে এই দু‘আ করিবেন, " হে আাল্নাহ্! অাহাদের মুকাবিলা করিবার আমাদের কোন শক্তি সামর্থ নাই। আপনি আপনার ইচ্মনুযায়ী তাহাদের সহিত মুক্তি দান করুন। তখন আল্লাহ্ ত"আলা তাহাদের কাঁৰে কোঁড়া বাহিন করিরেন। এবং উহাতুই তাহাদের মৃত্ম घটিব্বে। আল্লাহ্ ত‘‘আলা তাহাদের উপর একপ্রকার পদ্ষী প্রেরণ র্করারবন। তাহারা তাহাদিগকে লইয়া সমুদ্রে নিক্কেপ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ ত|'আলা সজীবনী নহর প্রবাহিত করিবেন। উহা যমীনকে পবিত্র কর্যিয়া উহা হইতে খাদদ্রূবা উৎপন্ন করিবেন। এবং উহাতে রতই বরকত হইবে বে, একটি আনার একটি বাড়ির লোক্কর পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এই পরিস্থিতিতেই হঠাৎ এক সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সং্বাদ দিরেব যে, 'যুস্
 आসিত্তে। এই সংবাদ প্রাপির সাথে সাথেই হযরত ঈসা (অ) সাতশত কিং্বা সাত-আট শতের মাঝামাবি একটি অগ্রগামী লেনাবাহিনী তাহাদের সুকাবিল৷ করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন। পথে হঠাৎ এক সময় ইয়ামান ইইতে একাি মনোযুপ্কর বায়ু প্রবাহিত হইবে এবং প্রত্যেক মু’মিনেনর মৃত্যু ঘটিবে। ইহার পর পৃথথবীত কেবল নিকৃষ লোক অবশিষ্ট থাকিবে এবং তাহারা পখর ন্যায় জীবন-যাপন করিরে। তখন কিয়ামত এতই নিকটবর্তী হইবে যেমন গর্ভবর্তী ঘোড়ী..াহার প্রসবকাল অত্াসন্ন যাহার মালিক এই অপেক্ষায় তাহার পাশে ঘুরিতে থাকে বে কখন সে প্রসব করে। হযরত কা'ব (রা) বলেন, আমার এই বক্তব্য ও ইন্মের পর বে কেহ অন্য কথা বলিরে সে নানোয়াটকারী। কাব (রা)-এর বর্ণিত এই ঘটনা তাহার বর্ণিত ঘট্নাসমূহের মধ্যে উত্তন ঘটনা। কারণ ইহার সমর্থনে বিষ্দ হাদীস বর্ণিত হইয়াহে। হাদীস শরীফফ বর্ণিত হযরত ঈসা (অ) বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করিবেন।

ইমাম আহ্যাদ (র) ... ... ... আবূ সাঈদ (রা) হইচে বর্ণনা কারয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছছন ঃ হযরত ঈসা (অ) হজ্জ করিবেন এবং ইয়াজূজ ও মাজূজ বাহির হইবার পর তিনি উমরাহ পালন করিরেবন। হাদীর্সট্টেকে কেবল ইমাম বুথারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 নিকট্বর্তী হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যেন এই সকন বিপদ আপদ ও কঠিন্ সময় সगাগত হইবে তখন কিয়ামত ও একেবারেই নিকট্বর্তী হইবে। এবং কিয়ামত সংঘটিত হইনে,

 মুহূর্ত সমাগত হইবে এবং মানুষ ভয়ানক বিপদে আবদ্ধ হইরে তখন কাফিরদের
 তাহারা বলিবে হায় আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তো গাফলতির মধ্ধ্য নির্মজ্জিত ছিলাম। বরং অমরা তো বাস্তবিকই অপরাধী ছিলাম।
(91)

وأردون
(99)




خللون
يَ يَ
অনুবাদ : (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর সেজ্গি তো জাহান্মামের ইন্ধন, তোমরা সকলে উহাতে প্রবেশ করিবে। (৯৯) यদি উহারা ইলাহ হইতে তবে উহারা জাহান্মামে প্রবেশ করিত না। উহাদিগের সকলেই উহাতে স্থায়ী হইবে। (১০০) সেথায় থাকিবে উহাদের আর্তনাদ এবং সেথায় উহারা কিছুই ওিনত পাইবে না। (১০১) যাহাদিগের জন্য আমার নিকট পূর্ব হইতে কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে উহা হইতে দৃরে রাখা হইবে। (১০২) তাহারা উহার ক্ষীণতম শব্দও ঔনিবে না এবং সেথায় তাহারা তাহাদিগের মন

यাহা চাহে চিরকাল ঢাহা জোপ করিবে। (১০৩) মহা ভীতি ঢাহাদিগকে বিষাদ ক্লিষ্ কর্রিবে না, এবং ফির্রিশ্তাগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা কর্রিবে এই বनিয়া এই তোমাদিগের সেই দিন যাহার প্রতিঝ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিন।

ঢাফসীর : আল্লাহ্ ত'আলা মক্কার কুরাইশ মুশরিক এবং পৌত্ত্তানকতায় বিশ্ধাসী লোকদিগকে সস্বেষধন করিয়া বলেন :


তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতিত যেই সকল বস্তুকে উপাসনা কর উহা জাহান্নামের ইন্ধন ইইবে।
 ইইবে মানুষ ও পাথর (সূরা বাকারা ঃ ২৪)।

 ও কাতাদাহ (র)
 N অন্যান্যরাও বনিয়াছেন, ব্যুত উভয়ের অর্থ কাছাকাছি।

মহান আাল্নাহ্র বাণী :
اَنْتُمْ لَهَا وَارِدِوْنْ
তোমরা সকনেই জাহান্নামের প্রবেশ করিবে।

 অর্থাৎ উপাসক ও উপাস্য সকনেই উহাতে প্রবেশ করিবে।


 কিছू eনিতে পাইবে না।

ইবৃন আবূ হাতিম (র)........... হयরত আবদুল্নাহ্ ইবৃন মাসঊদ (রা) হইতে বলেন बে, যখন দোযখের মধ্যে কেবল সেই সকল লোক অবশিষ্ট থাকিরে যাহারা চির জ্জাহান্নামী হইবে। তখন তাহাদিগকে সিন্দুকে আবদ্ধ করা হইবে। যাহার गৰধ্যে আঞ্টেন
 শা|্কি দেওয়া হইতেছে। অন্য কাহাকেও নহে। অতঃপর হযরত ইব্ন সাসউদ (র) পাঠ করিলেন :


ইব্ন জরীর (র) হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে হাদীীটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্वाइ্র বাণী :

## 

 সৌভাগ্য। অর্থাৎ বেই সকন লোকের জন্য আমার পক্ষ হইতে পৃর্রে লৌতাণ্য নির্ধারিত হইয়াছে।
 মুশরিকদের শাত্তির কথা উল্লেখ করিবার পর লেই সকল লৌতাগ্গ্যশিল লোক্দের উল্নেখ করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ ও তাহার রা|ৃূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছছ তাহাদের জন্যাই আল্লাহ্র পক্ক হইতে পৃর্ব হইতে কন্যাণ ও সৌভাগ্য নির্ধারিত হইয়াড়। তাঁারা ঈমান আনিবার সাথে সাথথই দুনিয়ায় সৎ ও নেক্কাজ করিয়াছে।
 কর্রিয়াছে তাহাদের জন্ সৌতাগ্য কন্যাণ ও অতিরিক্ত পুরক্ষার র্রহহয়াড়ে। (সূরা ইউনুস :
 বিনিময় উত্তম পুরক্কার ছাড়া কিছু নয়। (সূরা রাহমান : ৬০)

নেক ও সৎ লোকেরা যেমন দুনিয়ায় নেক ও সৎকাজ করিয়াজ్, আল্লাহ্ ত'আল৷ কিয়ামত দিবসেও উত্তম বাসস্থান ও উত্তম পুরস্কার দান করিরেনেন এবং শাশ্তি হইতে มুক্তি দান করিবেন।

ইর্লাদ হইয়াছছ :

 পাইবে না। তাহারা জাহান্নামীদের জ্লিবার শব্দ ও ఆনিতে পাইবে না।
 এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, পুলসিরাতের উপর বিষাক্ত সাপ হইরে যাহা জাহান্নাসীদেরকে ইব়ন কাছীর—8৬ (৭ম)

দংশন করিবে এবং সেখি ফুস ফুস করিবে। জান্নাতীণণ সেই শদ্ৰও ণনিতে পাইবে ना।

মহান আাল্লাহ্র বাণী ঃ


আর ঢাহারা তাহাদের কাঙ্ফিক বস্কুর মধ্যে চিরকাল অবস্থান র্কর্ররে। সর্বপ্রকার ভয়ভীতি হইতে নিরাপদদ থাক্বিবে এবং সর্বপ্রকার আরাম ও শান্তি লাভ র্কররে।

ইব্ন शर्णिग (র) ... ... ... হयরত নুমান ইবุন বাশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বনেন, একদা এক রাত্রে হযরত আनী (রা)-এর সহিত আলোচনাকালে আলী (রা)


পাঠ করিয়া বनিলেন ঃ আমি উমর, উসমান, জুবাইর, তানহ, অাবদুর রহমান কিংবা সা‘দ (রা) এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এমন সময় সানাতের তাকবীর বনা ইইন এবং তিনি কাপড় টানিতে টানিতে উঠঠয়া পড়িলেন এবং করিতে লাগিলেন।

ऊ'বা (র) ... ... ... মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) হইতে বর্ণনা কর্রন, তিনি বলেন

 (র) ও রিওয়ায়েতটি বর্ণনা কর্যিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র)......... হযরত আनী (রা) হইতে রিওয়ায়্য়র্টি বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলেন, উসমান (রা) অাহাদের অতর্ভূফ্ত। आनो ইব্ন অাবূ তালহা (র) হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংণে বলেন, আয়াতত যাহাদের
 বিদ্দুৎ অপ্ক্মা দ্রুত গতিতে পৃলসিরাত অতিক্রেম কর্রিবেন। অার যাহরা। কাফির তাহারা উপ্ড় হইয়া দোয়ে পড়িয়া যাইবে। অন্যান্যরা বলেন, আয়ার্তি বাতিল উপাস্য ইইতে পৃथক করিবার জন্য অবতীর্ণ হয়, याহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে ন।। বেমন হযরত উयাইর ও হযরত ঈসা (আ) এ সম্পর্কে। হাজ্জাজ ইবৃন মুহ্মদ অ‘‘য়ার (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন :

এই আয়াতের মধ্যে সকল উপাস্য শামিল। অর্থাৎ সকন উপাসাই দে|য়:খ প্রবেশ


হযরত ঈসা (आ) এবং অন্যান্য নবী ও ওনীগণকে পৃথক করা হইয়াছছ। যদিও তাঁহাদের পৃজা করা হইয়াছে। ইকরিমাহ, হাসান ও ইবৃন জুবাইর (র) অনুক্রপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যাহহহাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে, আলোচ্য आয়াতটি হयরত ঈসা (আ) ও হযরত উयাইর (আ) সম্পর্কে অবতীণ ইইয়াছছ।
信 করা হইত উহারা সকনকেই দোयখে নিক্ষেপ করা হইবে। কিজ্ুু সূর্র, চদ্দ্র, হযরত ঈসা (অ) ও হযরত উজাইর (আ) ইহা হইতে পৃথক। অবশ্য সৃত্Gটি দूর্বল।

ইব্न आবু নাজীश (র) মুজাহিদ (র) হইতে প্রসংগগ বলেন, এই আয়াত দ্মারা হযরত ঈসা (অ), উयাইন (আ) fিৰরিশ্শ্তাণণকে
 চন্দ্রকে বুবান হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও আবূ সালিহ (র) এবং অরো অনেক ইইতে ইহ বর্ণিত হইয়াছে। ইবৃন আবূ হাতিম (র) এই বিযয়় f্নাष্ত একটি গারীব হাদীস বর্ণনা কর্য়াছছন। তিনি বলেন, ফ্যল ইবৃন ইয়াকৃব মারজানী (র)......... হयরত आবূ হুায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছ্ন ঃ


এই আয়াতের যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারাই হইলেন, হযরত ঈসা, উযাইর ও ফিরিশ্তাণণ। কেহ কেহ এই ক্ষেত্রে ইব্ন যাব'আরী ও সুর্শক্দদদর বিতর্ক্রর কথাও উল্লেখ করিয়াছছেন আাবূ বকর ইবৃন মারদুওয়াইহ (র)........ ইব্ন আব্বাग (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব"জারী রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট আजিয়া জিঞ্ঞাসা করিল, आপনি তো বলেন :


তোমরা ও তোমাদের সকল উপাস্য জাহান্নামের ইক্ধন হইঢে এবং তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। ইব্ন যাব‘অারী বলিল, আমি তো চন্দ্র, সৃর্গ ও ফিরিশ্ত্ত, উযাইর ও হ্যরত ঈস। (আ) সকলেরই উপাসান করিয়াছি। আiপনার কথা অনুসারে তো তাহারা সকলেই আমাদ্দর মূর্তিসমূহের সহিত দোযখে প্রবেশ করিরে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল :


 আরম করিয়া দেয় এবং বনে আমাদিগের দেবতাখ্লি শ্রেষ্ঠ না ঈসl? ইহারা কেবল বাকবিতজ্গর উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথ্যা বনে। বষ্থুত ইহারা ডো এক বিত্াকারী সম্পদায়। (সূরা যুথরুফ : ৫৭-৫৮)

অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইন :


হাফ্যি আবৃ আবদুল্নাহ্ (র) ঢাঁহার ‘আা্-আহাদিসুল মুখ্তারাহ্’’ নামক গচ্থ্ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... হয়ত ইব̣ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে যখন :


অবতীর্ণ হইল তখন মুশরিকরা বলিল, তবে ফিরিশ্তাগণ, উযাইর ও ঈসা (অ) ও. জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। কারণ, তাহাদেরও উপাসনা করা হইত। অতঃপ্র এই আয়াত

 উপাস্য নহে অতএব তাহারা সকলেই চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করিরে। অব্ কুদাইনা (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুর্র বর্ণিত হইয়াহ্ছ। তিনি আরো বলেন, তখন এই জয়াত ও অবতীর্ণ হইল :

যাহাদের জন্য পূর্ব্রেই সৌэাগ্য নির্ধারিত হইয়াছে, তাহার৷ উছা হইতে দূরে থাকিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) তাঁহার ‘সীরাত’ গ্থ্থ উল্লেখ করিয়াছেন यে, একবার রাসূলুল্মাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার সহিত মসজিদ্দে র্বাসয়াছিলেলন, এगন সময় নयর ইবৃন হার্রিস তাহাদের সহিত বসিয়া পড়িন। মসজিদ্দ তখন কুরাইশ বশশশীয় आরো লোকজন ছিল। নযর ইবৃন হারিলের সাথে রাসূনুল্মাহ্ (সা) কথা বলিতেত বনিতে এক সময়ে রাসূনুল্নাহ (সা) তাহাকে চুপ কর্নাইয়া দিলেন, আর


পর্যন্ত পাঠ করিলেন। অতঃপর রাসুলুন্নাহ্ (সা) মজলিস হইতু উঠিয়। পোলেন। তখন


তাহাকে বলিল, আল্ধাহ্র কসম! আজ্জ তো নযর ইব্ন হারিস, আবদুল সুত্তালিরের পুত্র মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট অপদস্ত হইয়াছে। মুহাম্মদ (সা) বলিয়াছছেন, आমর৷ এবং যে সকল বস্তুর আমর। উপাসনা করি সবই জাহান্নামের ইন্ধন হইরে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আবদুল্নাহ্ ইব্ন যাব‘আরী বলিল, আল্মাহ্র কসম! ঢাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিন্ন তাঁহাকে আমি বিতর্কে হারাইয়া দিতাম। তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর, যদি আল্লাহ্ ব্যতিত আমাদের সকন উপাস্য জাহান্নামের ইন্ধন হয়, তর্র আমরা তো ফিরিশ্তাগণেরও উপাসনা করি, ইয়াহূদীরা উযাইরকে উপাসন। কার় এবং খ্রিস্টনেরা হযরত ঈসা (আ)-এর পূজা করে, তাহারা কি জাহান্নামের ইন্ধন হইরে? আবদুল্নাহ্ ইব্ন যাব‘আরীর এই কথাকে ওয়ালীদ এবং মজলিসের সকলেই পসন্দ র্কারল। রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট যখন আলোচনা করা হইল তখন তিনি বলিলেন ঃ তাহাদদর উপাস্যদের মধ্য হইতে যে কেহ তাহার উপাসনা করাকে পসন্দ করিত সে উপাসকর্দর সহিতই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। বস্তুত মুশরিক তো শয়তানের এবং সেই সকল বস্তুর উপাসনা করে যাহাদের উপাসনা করিতে শয়তান তাহাদিগকে নির্দেশ দেয়। রাসূলুলাহ্ (সা)-এর এই জওয়াব দানের পর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইন :

## 



যাহাদের জন্য আমার পক্ষ হইতে পৃর্বেই কল্যাণ ও সৌভ|গ্য নির্ধারাত হইয়া অছে তাহারা তো জাহান্নাম হইতে দূরে থাকিবে। তাহারা উহার কীণ শব্দজ খ্খনতত পাইবে না। তাহারা তাহাদদর কাঙক্ষিত বস্তু সমুহের মধ্যেই চিরকাল অবস্থান কর্করেবে। অর্থাৎ হযরত ঈসা, উযাইর এবং ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের পণ্তিগণ ও আল্মাহ্র যেই সকল পিয়ারাবান্দাণ,পের উপাসনা করা ইইত, ওমরাহ লোকজন কর্তৃক তাহারা পূঁজিত হওয়া সত্ত্রেও তাঁহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। এই সকল আল্মাহ্র প্রিয় বান্দাগণ মুশরিকদের অন্যান্য উপাসক হইতে পৃথক। ফিরিশ্তগণকে মুশরিকর। আল্মাহ্র কন্যা বলিয়া তাহারা তাহদের উপাসনা করিত।

আল্মাহ্ এই বিযয়ে ইরশাদ করেন ঃ

 সুশরিকরা বলে আল্লাহ্ সন্তান স্থির করিয়াছ্থে। আল্লাহৃ ইহা ইইইরত পবিত্র, তাহারা তো বরং আল্লাহ্র সম্মানিত বান্দা। ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র কন্যা নাহহ ... ... ... ... মুশরিকদের উপাস্যদের মধ্য হইতে বেই ব্যক্তি এই ক্থা বলে, আাসঅ একজন উপাস্য,

তাহকে আমি জাহন্নামেই নিক্ফে করিব। আর যালিমদিগকে এইতাবই আমি শাশ্তি প্রদান করিয়া थাকি। (সূরা আব্বিয়া : २১-২৯)

হযরত ঈসা (আ)-কে উপাসনা করিবার কথা এবং ওয়ালীদ তাহার মসলিসের লোকদের ইহা পসদ্দ করা ও বিতর্কের কথা আলোচনা করা ইইলে এই আয়াত অবতীর্ণ इইন 。




যখন মারইয়াযের পুত্র ঈসা (অা) সস্পর্কে একটি বিস্ময়কর কথা বর্ণনা করা ইইল, তখন আপনার কাওম তাহা নইয়া আনন্দে দু হুন্ఫা ঔকু করিল। তাহারা বলিল, जমাদের উপাস্য উত্তম না ঈসা? তাহারা কেবল ঋগড়ার উল্দেশ্যেই তাহার উপমা বর্ণনা করিয়াছে। বরং তাহারা তো ঝপড়াটে লোকই। তিনি তে এমন বান্দা যাহার উপর আামি নিয়ামত বর্ষণ করিয়াছি এবং বনী ইস্রাঈলের জন্য আদর্শ কর্রিয়াছি। আiম ইচ্ম করিলে ফিরিশ্|তগণকে তোমাদ্রর স্থলাতিমিক্ত করিতাম। তিনি কিয়ামতের আলামতও বটে! जর্থাৎ তাহাদের মাধ্যমে যেই সকন মুজিযা সংষটিত হইয়াছে। ব্যেন, মৃতকে জীবন দান ও রোপমুক্তি, কিয়ামমতের নিষ্চিত আলামত হিসাবে উহা যথথ্ট। অতএব আপনি

 ৬১)

ইব্ন यাব‘जারী শ্ মত পেশ করিয়াহছ উহা সম্পূর্ণ্木াপ ভুন। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা মক্কার পৌত্তলিকদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে মুর্তিপৃজ্রা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। याহারা জ্ঞান বুদ্ধি এমন कি ঢেতনা শক্তি হইতেও শূন্য।

ইরশাদ হইয়াছে :


তোমরা ও তোমদদরর এই সকন উপাস্য সমূহ সকলেই জাহান্নামের ইপ্রন হইবে। এই আয়াত হযরত ঈসা ও উयাইর এবং অন্যান্য পবিত্রাত্মা বান্দাগণণর পক্ষে প্রযোজ্য নহে। যাহারা ইহা কখনও পসন্দ করিতেন না যে, তাহাদের ইবাদত করা হউক। ইব্ন জরীর (র) বলেন, आরবী ভাষায় ‘م’’ শদ্দ প্রাণহীন বস্ষুর জন্য ব্যবহত হয়। আবদুল্নাহ্

ইব্ন জাব‘আরী প্রবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবিত্দর একজন ছিল্লেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদের নিন্দাজ্ঞাপক র্কবিতা আবৃতি করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুতাপ করিয়া বলেন ঃ

$$
\begin{aligned}
& \text { يـا رسول المليل ان لسـانـى * راتق مـا فتقت إذا أنـا بـور } \\
& \text { اذاجار ى الشيـــان فـى سـنت الـغى * ومـن مـال مـيله مثثبور }
\end{aligned}
$$

হে মহান আল্লাহ্র রাসূল! আমার মুখ আমি বন্ধ করিলাग। ভ্রান্তপাথথ শয়তানের সংসর্গে আসিয়া ধ্পংস হইয়াছি। আর যে ব্যক্তি তাহার অনুসরণ কর্রেব, সে হইবে ধীকৃত ও লাঞ্ছিত।

মহান আল্মাহ্র বাণী :
 কেহ বলেন, বড় ভয় দ্বারা মৃত্য উদ্দেশ্য। আবদুর রাজ্জাক (র) ইয়াহইয়| ইব্ন রাবী‘আহ (র) সূত্রে আতা (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বড় ভয় দ্বারা শিংগার ফুৎকার উদ্দেশ্য। হয়রত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) ও সাঈদ ইব্ন সিনান শায়বানী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্ন জরীর (র) তাঁহার তাফসীযর এই মত পসন্দ করিয়াছেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, দোযখ প্ররেশশ্র সময়কালকে বুঝান হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও ইব্ন জুরাইজ (র) বালেন, জাহান্ণামীদের উপর যখন জাহান্নামকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে সেই সময়কে বুবান হইয়াত্। কেহ কেহ বলেন, যখন বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝে মৃত্যুকে যবাই কর৷ হইরে। ইব্ন আবূ হাতিমের বর্ণনা অনুসারে আবূ বকর হাযनী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াড়েন :

বেহেশতে প্রবেশকারীরা যখন কবর হইতে বাহির হইবে ফিরিশ্ত্|গণ তাহাদের সহিত সাক্ষৎ করিয়। এই সুসংবাদ দান করিবে, ইহাই হইন তোমাদের প্পাত্র্রত দিবস। অতএব তোমরা তোমাদের আনন্দদায়ক বস্তুসমূহের অপেক্ষা করিরত থাক।


অনুবাদ : (১০৪) সেইদিন আকাশমগলীকে খুাইয়া ফেলিব, যেভাবে ঔটান হয় লিখিত দब্তর; যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সৃচনা করিয়াছিলাম। সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ অ'আালা ইরশাদ করেন, ইহা কিয়ামত দিবরে সংঘটিত হইবে
 কাগজের ন্যায় ওটাইয়া নইব।

जनাত্র ইরশাদ হইয়াছে :


আর আল্নাহ্র যতট্টু মর্যাদা দেওয়ার কর্ত্যা ছিন তাহারা উহার fকছুই মর্রাদা দেয় নাই। आর কিয়ামত দিবহে যমীন ঢौহার মুঠোর মধ্যে থাকিবে। র্তিন বড়ই পবিত্র এবং তাহা বা যাহা শরীক করিতেছে তাহা হইতে উর্ধ্রে। (সূরা যুমার ঃ ৬৭)

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুকাদাস ইব্ন মুহমাম (র) ... ... ... হযরত ইব̣ন উমর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূনুল্মাহ্ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছ্ছে ঃ


আল্লাহ্ ত'অঅना किয়ামত দিবসে যমীন সমূহকে স্বীয় মুটিत ग:ব্য নইবেন এবং আসমান সंমূহও তাঁহর ডান হাতে ধারণ করিবেন। অত্র সৃত্রে হাদীর্সাট কেবল ইমাম বুथারী (র) বর্ণনা করিয়াছছেন।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইাত বর্ণন! করেন, তিনি বলেন :
يطوى اللّه السمـوات السبغ بما فيـها مـن الخليقـة والار ضين السبع بما فينها من الخليقة يطوى ذلل كله بيمينه يكون ذلل كله فى يده بمنزلـة

आল্পাহ্ ত'অালা সণ্ঠ আসমান ও সপ্ত যমীন এবং উহাদের गা্যের যাবতীয় সৃষ্টি সমূহকে অটাইয়া নইবেন এবং উহার সব কিছুই তাঁহার ডান হাভ্ত হইরে ভেন একটি সর্রিষার দানা।

মহান আল্লাহ্র বাণী :



 আরোহন কর্র তখন ঐ ফিরিশ্তা বলে, ইহাকে ‘নূর’ লিখ।

ইব্ন জরীর (র) ... ... ... ইব্ন ইয়ামান (র) হইতে অত্র সূख্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন (র) হইতে বর্ণিত, سـبل একজন ফিরিশ্তার নাম। সুদ্দী (র) এই আয়াতের তাফস্সীর প্রসংগে বলেন, আমলনামার দায়িত্ণে নিয়োজিত ফিরিশ্ততার নাম ‘সিজিল্ল’। যখন কোন লোকের ইন্তিকাল ইইয়া যায়, তখন তাহার আমলনামা সিসিজিল্ ফিরিশ্তার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর ঐ ফিরিশিতা উহা অন্যান্য আমলনামার সহিত একত্রিত করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, সিজিল্ম একজন ওহী লেখক সাহাবীর নাম।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ... ... ... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইত্ يـوْ
 ননাম। নূহ ই ইব্ন কায়িস (র)........... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতত বর্ণনা করেন, সিজিল্ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঋ (র)......... কুতায়বাহ ইব্ন সাঈদ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সিজিল্ম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক। ইব্ন জরীর (র) এই হাদীসটি নসর ইব্ন আলী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আদী (র) ... ... ... হযরত ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক ছিলেন। ঢাঁহার নাম সিজিল্ন। সিজিল্ন এর এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে يـوْ অর্থ হইবে যেমন সিজিল্ল ওহী লেখক তাঁহার লিখ্তিত কার্গজগ্গু গুটাইয়া রাঁখ কিয়ামত দিবসে আমি আসমান সমূহও অনুরূপভাবে গুটাইয়া রাখিব। অতঃপর ইব্ন জরীর (র) বলেন, হাদীসটি মাহফূয সংরক্ষিত নহে।

খতীব বাগদাদী (র) তাঁহার ‘তারিখ’ গ্রন্থে বলেন, আবূ বকর বরকানী (র) হযরত ইব্ন উমর (র!) হইতে বর্ণনা করেন, সিজিল্ম হইল রাসুলূল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক। কিন্তু রিওয়ায়েতটি অত্যধিক মুনকার। নাফি (র)-এর সৃহ্রে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ইহা বিশদ্ধ নহে। অনুর্পভাবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ দাউদ-এর রিওয়ায়েতটিও বিফ্ধ নহে। একদল হাফেযে হাদীসসর মতত উহা একটি মাওযূ-ভিত্তিহীন রিওয়ায়েত যদিও উহা সুনানে আবূ দাউদের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকুক না কেন। আমার শায়েখ হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিয়যী ও তাঁহাদেরই একজন। ইমাম আবূ জা‘ফর ইব্ন জরীর (র) রিওয়ায়েতটির কঠোর সমালোচনা কর্য়াছেন। তিনি বলেন, সিজিল্ল নামক কোন সাহাবী ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই এবং রাসুলূল্মাহ্ (সা)-এর ওহী লেখক সাহাবী কে কে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুপর্রিচিত। তাঁহাদের ইব্ন কাছীর—8৭ (৭ম)

মধ্যে ‘সিজিল্ল’ নাगক কেইই ছিলেন না। আল্লাহ্ ত'‘অালা ইব্ন জরীী (র) এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি ভেই মন্তব্য করিয়াছেন, উহা সঠিক ও নির্ভুন। তাঁহার এই বক্ত্ব্য হাদীসটি মুন্কার হইবার জন্য একটি শক্তিশানী দनীল। যাহার৷ সিজিল্নকে সাহাবী বলিয়া মন্ত্য করিয়াছেন, তাহারা এই হাদীসের উপর র্ভিত্ত করিয়াই তাঁহাকে সাহাবী বলিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বিও্্ সূত্রে যাহা বর্ণিত তাহা হইন, সিজিল্ন অর্থ সহীফা ও লিখিত লি|亠ী। आলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) হयরু ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেরকেই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ও এই মত পোষণ করিয়াছেন। অভিধ্ধানিক অর্থ ও ইহই। অতএব আয়াতের অর্থ হইবে "বেই দিন অমি আসমনককে ঠিক ত্দ্রু৷ অটটইয়া নইব
 اعلى الجبِين जَ অতিধানে ইহার অর্রো অন্নক উদাহরণ বিদ্যমান।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

ব্যেন आমি প্রথম তাহাকে সৃটি কর্যিয়াছিলাম পুনরায় দ্তিতীয়বারও তাহাকে তেমনি সৃষ্টি করিব। আমার এই ওয়াদা জামি অবশ্যাই পালন করিব। র্তিন দ্দিতীয়ানাও সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান, তিনি তাহার কৃতওয়াদা খিলাপ করেন না। ওয়াদা পালন করিতে তিনি সস্পুর্ণ সক্ষম।

ইমাম আহ্মাদ (র)........... ইব্ন আাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা র্কর্যাছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্মাহ্ (সা) আমাদিগকে নসীহত করিবার সময় বলেন :


তোমাদিগকে অবশ্যই আল্লাহূর নিকট নগ্নপদ, উলগ অবস্থা় ও খতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট একब্রিত করা হইবে। যেমন আল্লাহ্ ত।'আলা প্রথমবার তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছছন, দ্বিতীয়বার ও তিনি সৃষ্টি করিবেন। র্তিন অবশাই তাঁহার প্রত্র্রুতি পালন করিবেন। বুখারী ও মুসলিম শরীীফে ৩বনা (র) কর্ত্ক হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন। লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম (র)......... হযরত আয়়শ৷। (র!)-এর সূল্র্র

 বস্তু ধ্রংস হইয়া যাইবে। অতঃপর পুনরায় সকল বস্তু সৃষ্টি করা হইরে।


অনুবাদ : (১০৫) आমি উপদেশের পর কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হইবে। (১০৬) ইহাতে রহিয়াছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ইবাদত করে। (১০৭) আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

ঢাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার সৎবান্দাগণের জন্য যেই পার্থিব ও পারলৌকিক সৌভাগ্য নির্ধারণ করিয়াছেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে র্তাহাদিগকে যে ওয়ারিস করিয়াছেন, উপরোক্ত আয়াতসমূহে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা যমীনের ওয়ারিস করেন এবং ৃভ পরিণাম তো পরহেযগারগণের জন্যই নির্ধারিত (সূরা আ‘রাফ ঃ ১২৮)।

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :


আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণকে ও মু’মিনগণকে দুনিয়া ও আ্খিরাতে সাহায্য করিব এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণায়মান হইবে। (সূরা মু’মিন ঃ ৫১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


আল্লাহ্ ত‘অালা ঈমানদার ও সৎ লোকদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিজয়ী করিবেন। ব্যেন তাহাদের পৃর্ববর্তীদিগকে করিয়াছিলেন। আর তাহাদের জন্য মনোনীত দীনকে শক্তিশালী করিরেন (সৃরা নৃর ৫৫)। আলোচ্য আয়াতে আन्नाহ् ত'অালা ইরশাদ করিয়াছেন, এই বিষয়টি আমি আসমনী গ্ৰস্থসমূহ ও লাওহহ মাহফৃব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। অতএব ইহা অবশ্যু সং্ঘটিত হইবে।

আ'যাশ (র) বলেন, আমি আবূ সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) এর নিকট
 ‘‘তওাত, ইজ্জিল ‘ কুরजান’। মুজাহিদ (র) বলেন, ‘যাবূর’ অর্থ কিতাব। মুজাহিদ, শাবী, হাসান ও কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, ‘যাবূর’ ঐ গ্গন্থ যাহা হযরত





 বলেন, যাবুর হইল আন্ব্যিয়া়ে কিরান্যে উষর আবতারিত কিতাব। অর ‘যিক্র’ হইল
 ইবৃন আবূ তালহ (র) হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, অল্dাহ্ ত‘অালা यাবূর ও তাওরাতের মাধ্যমে সংবাদ দান করিয়াছেন এবং আসমান যगীন সৃষ্টি করিবার পৃর্বেই তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বে ঊম্মাত মুহাষ্ীীকক র্তিন যমীলের সাম্রাজ্য দান করিবেন এবং বেহেশতে দাখিল করিবেন যদি তাহারা সৎ ও নেক্কার হয়।

 অন্নুর্রপ বলিয়াছেন, जাবুল অাनীয়াহু, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, শা'বী, কাতাদাহ, সুদ্দী, আবূ সানিহ্, রাবী ইবৃন আনাস ও সাওরী (র)। এবং অরু দারদা (রা) বলেন, আমরা যাহারা সৎকর্মশীল তাহারাই হইব উহার ওয়ারিস। আর সুদ্ী (র) বলেন, সৎকর্মীীল অর্থাৎ যাহারা মু’মিন তাহারাই সৎকর্মশীল।

## মহান আাল্লাহুন ইরশাদ :

 বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর উপ্র অবতীর্ণ করা হইয়াছে, সেই সকল ইবাতদকারী

বান্দাগণের জন্য যথথষ্ট বিষয়বস্থু রহিয়াছে। যাহারা শরীয়াতের রীতিনীতি অনুসারে আল্ধাহ্ ইবাদত করে তাহাকে ভানবালে এবং শয়তান ও প্রবৃত্তির আনুগত্ত ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করে।

ইরশাদ হইয়াছে :
 জন্য কেবল রহমত হিসাবেই প্রেরণ করিয়াছি। जতএব, বেই ব্যক্তি এই রহমতকে গহণ করিবে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞে প্রকাশ করিবে সে ইহকাল ও পরকালন সৌতাগ্যের অধিকারী হইবে। আর বেই ব্যক্তি ইহাকে উপপক্কা করিবে ও অস্বীকার করিবে সে ইহকান ও পরকালে ফ্ষত্ঘিস্থ ইইবে।

বেমন ইরশাদ হইয়াছে :


আপনি কি সেই সকন লোকদিগকে দেখেন নাই, যাহারা আল্নাহ্র নিয়ামতের না-শোকরী করিয়াছে এবং তাহাদের কাওমকে ধ্পংসের গৃহে অর্থাৎ জাহান্নামে দাখিল করিয়াছে। যাহারা ইহাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের বাসস্থান বড়ই জঘন্য (সূরা ইব্রাহীম : ২৮)। আল্নাহ্ ত'আলা পবিত্র কুরजানে এই প্রসংগে বলেন :


আপনি বলিয়া দিন, এই কুর্সান যু'মিনদের জন্য তো শিফা ও অধ্যা|্ফক চিকিৎসার বস্থু আর যাহারা ঈমান আনে না, তাহারা বধির ও অক্ধ। তাহাদিগককেক দূর হইতেই ডাকা হয়।(সূরা হা-ীীম আসৃ-সাজদা \& 88)

ইমাম মুসলিম (র) ঢাহার সহীহ্, গ্রন্থে বলেন, ইব্ন আবূ উমর (র) হযরত আবূ হায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা বলা ইইন, ইয়া রাসূনাল্লাহ্!

 হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। হাদীসটি কেবল ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা কর্করয়াছেন। অপর
 হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছছ। আবদুন্নাহ ইবৃন আবূ অওয়ানাহ (র) ও অন্যানরা ওয়াকী ( ${ }^{(1)}$ হযরত आবূ হরায়রা (রা) হইতে মারফৃল্ণপে বর্ণনা করিয়াছ়েন। ইবূরাহীম

হারবী (র) বলেন, অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও ওয়াকী (র) হইতে হদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা আবূ হরায়রা (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) অনুক্রপ বলিয়াছেন। এবং তাঁহার নিকট হাদীসটি সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইুলে তিনি বলিলেন, হাদীসটি হাফস ইব্ন গিয়াস (র)-এর নিকট মুরসালরূপে বর্ণিত आঢে। হাফি্য ইবৃন আসাকির (র) বলেন, মালিক ইবৃন সাঈদ ইব্ন খুমস (র)......... হযরত অাবূ হরায়রা (রা) হইতে হাদীসটি মারফূ‘ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপ্র তিনি আবূ বকর ইবৃন যুকরী ও জারু আহ্মাদ আল-হাকিম (র)-এর সৃত্রে....... হयরত আবূ হরায়রা (রা)
 رحمة مـهداة অত॰পর সাল্ত ইবৃন মাসউদ (র) ... ... ... হযরত ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন, তিনি বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইররশাদ করিয়াছছন :
إن الله بـثـنى ر حمـة مهـداة بـثـت بـرفـع قوم ونخفص اَخريـن

আাল্লাহ্ ত'আলা আমাকে রহমত হিসাবে হাদিয়া প্রেরণ করিয়াছছ্ন। আমার দ্বারা একটি জাতি (মুসলিম) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করিবেন এবং অপর জাত্কে করিবেন शोन।

आবূ কাসিম তাবারানী (র)....... জুবাইর ইব্ন মুতইম (র) হইাত বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক্দা আবূ জাহন মক্কায় প্রত্যাবর্ত্ন করিয়া বনিন, হে কুরাইশণণণ! अন, মুহাশ্পদ মদীনায় অনস্থান করিয়াছে এবং সে তাঁহার গোয়েদ্দা বাহিনী তোসাদের cোঁজে চত্রির্দিকে প্রেরণ কর্যিয়াছে। তোমাদিগকে কোন বিপঢ্দ নিক্ষেপ করাই তাহার উল্লেশ্য। অতএব সাবধান, তোমরা ঢাঁহার নিকটবর্তী হইবে না এবং তাঁহার যাতায়াত পথেও তোমারা যাতায়াত করিবে না। সে ক্কুধার্ত সিংহের ন্যায় তোমাদ্দর তাক্ রহিয়াছে। তোমাদের কেছু তঁহার সশ্মুখীন হইলে আর তাঁহার রক্ষা নাই। কারণ তোম্রা ঢাঁহাক্ক দেশ ইইতে বিতাড়িত করিয়াছ, আল্লাহ্র কসম! তাঁার নিকটট এক প্রকার যাদু রহিয়াছে, অমি যখনই তাহাাকে অথবা ঢাঁহার কোন সাথীকে দেখিয়াছি তাঁহার র্সহিত শয়তন ও দেখিতে পাইয়াছি। তোমরা এই কথা ভানই জান বে, আওস ও খাযরাজ গোত্দ্য় আমাদের শब্রু এবং তাহারাই আমাদের এই শত্রুকে আশ্রয় দান করিয়াছে। তথন যুত'ঈম ইবৃন আদী বলিল, হে আবৃন হাকাম! আল্লাহুর কসম! তোমরা তোমাদের বেই ভাইকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছ, তাঁার চাইতে অধিক সত্যবাদী ও অধিক প্রত্র্র্তি পালনকারী অন্য কাহাকেও আমি দেথি নাই। অথচ, ভোমরা তাঁহার সহিত ভ্যই আচরণ করিয়াছ উহা তোমাদের অজানা নহে। অতএব এই ব্যাপারে আমার পরামর্শ হইল, এখন তোমরা তাঁহার সহিত অধিক কোন দূরাচ্রণ করিরতত বিরত থাক। এমন সময় অবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস বলিয়া উঠিন, আমার সতত এখন তাঁহার সহিত

অরো অধিক কঠোর আচরণ কর্া উচিত। কারণ, আওস ও খায়াজ গোত্রদ্য यদি তোমাদের উপর বিজয়ী হইতে পারে তবে তাহারা তোমাদের কোন আশ্ীীয়ত কিংবা অन্য কোন সশ্পকর্কর প্রতি কোন নক্ষ্যই করিবে না। তোমাদিগক্ক নির্মূন না কর্রিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইবে না। অতএব আমার পরামর্শ হইল, ঢোমরা হয় যুহাম্মদ (সা)-কে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য মদীনার আওস ও খাযরাজকে বাষ্য কর যেন সে নিঃসস হইয়া পড়ে না হয় ডাহাদিগকে তোমরা ধ্ধংস করিয়া দাও। যদি তোমরা ইহার জন্য প্রস্তুত হও তবে আiি মদীনার কোণে কোণে সৈন্য মোতায়েন করিয়া দিব। এবং লে বनिল,

$$
\begin{aligned}
& \text { سـآمنـع جـانبـا مـنى غليظـا * على مـا كان مـن قـرب وبـعـ } \\
& \text { ر جـال الخزرجيـة اهل ذل * اذا مـا كان هزل بــد جد }
\end{aligned}
$$

শত্রু নিকটবর্তী হউক কিংবা দূরবর্তী, আমি কঠোরভাবে তাহাদের প্রত্তরোধ করিব। খাযরাজ্জী লোকেরা রণক্ষেত্রে এবং উপহাসস্থলে সর্বস্থানেই তাহারা আপদস্ত ও লাঞ্ছিত।

রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিল তখন তিনি বালিলেন,
و الذى نفـسى بيـده لاتتلنـهم ولاصلبـنهم و لاهدبـنهم وهـم كـار هـون إنـى
 أنـا مـحمـد و انحمد و أنـا الماحى الذى يمحو اللّه بـى الكفر و أنـا الحانــر الذى يـحشر النـاس على قدمى و أنـا الـعـاقب

সেই মহান সত্তার কসম, যাহার মুঠোয় আমার জীবন, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে হত্যা করিব,অবশাই তাহাদিগকে শূলিতে চড়াইব এবং তাহাদের অপসন্দ হওয়া সত্ত্বেও আমি তাহাদিগক্ক সঠিক পথ দেখাইয়া যাইব। আমি রহমত। আ/্aাহ্ আমাকু রহমত रिসাবে প্রেরণ কর্রিয়াছেন। যাবৎ না আল্লাহ্ ত'আলা ঢাহার দীনকক বিজয়ী করিতেন, তিনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন না। আমার পাচটট নাম রহিয়াড়ে। আiি মুহাম্মদ, আমি আহৃমাদ, আiি মাী, আমার মাধ্যমে আল্gাহ্ ত‘আালা কুফর্রকে মিটাইয়া দিবেন। আমি ‘হাশির’ অার পদত্লে সমস্ত সৃষ্টিকে একত্রিত করা হইরে। অাম ‘আকিব’। আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) বলেন, আমি আশা করি হাদীসটি বিய্দ।

ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, মু‘অবাবিয়া ইব্ন আমর ... ... ... আगর ইব্ন আারু কুররাহ্ কিন্দী (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, তিনি বলেন, হयরত হ্যায়ফ৷ (রা) মাদাইনে ছিলেন, তিনি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর হাদীসের আলোচনা করেন। একবা! রিতিন হযরত সালমান ফারেসী (রা)-এর নিকট आসিঁলে তিনি হযরত হুযায়ফ। (রা)-কে বলিলেনন, দে
 কোন লোককে গালি দিয়াছি কিংবা অভিশাপ কর্নিয়াছি, आমি ঢো একজন মানুষই,
 বিশ্ববাসীর জন্য অামাক রহমত করিয়া প্রেরণ করিয়াছছন। অতএব হে আল্লাহৃ! আপনি অনুগ্থহৃর্বক আমার সেই গালি ও অভিশাপকে কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য রহমত করিয়া দিন। ইমাম জাবূ দাউদ (র), আহ্যাদ ইব্ন ইউনুস (র) সূㅉ্র यায়িদা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন়। অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন হয় वে, রাসূনূন্নাহ্ (সা) কাফিরদের জন্য রহমত হইলেন কিক্রপপ? এই প্রশ্নের জবাব প্রসংপগ অবূ জ'ফ্র ইব্ন

 ও পরকালে প্রতি ঈমান আনিবে তাহার জন্য ইহকান ও পরকানে রহমত লেখা ইইবে আর ভেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাহার রাসৃলেের ঈমান আনিবে না, লেও প্রস্তর নিক্ষিপ্ঠ হওয়া ও यমীনে প্রোথিত হওয়া হইতে নিরাপদদ থাকিবে। ইব্ন आবূ হাতিম (র)....... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবৃল কাসিম जাবারানী (র)......... इযরত ইবৃন আব্dাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফ্সীর প্রসংগে অনুর্রপ রিওয়াা়্েত বর্ণনা করিয়াছেন। হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ব্যেই ব্যক্তি রাসূলুন্নাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করিবে রাসূনুন্নাহ্ (সা) তাঁহার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রহমত হইবেন আর বেই ব্যক্তি ঢাঁহার অনুসরণ করিবে না
 আকৃতির পরিবর্তন ও প্রস্তর ন্নিক্ষিষ্ু হওয়া এই সকল বিপদ হইতে সেও নিরাপদ̆ থাকিবে।



অনুবাদ : (১০৮) বন, আমার প্রতি ওহী হয় যে তোমাদিগের ইলাহ একই ইলাহু, সুতরাং তোমরা ইইয়া যাও আক্মসমর্পনকারী। (১০৯) ঢবে উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে তুমি বলিও, আমি তোমাদিগকে যথাযথভাবে জানাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, আমি জানি না উহ্হা আসন্ন না দূরস্থিত। (১১০) তিনি জানেন যাহা কথায় ব্যক্ত এবং যাহা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না হয়ত ইহা তোমাদিগের জন্য এক পরীক্মা এবং জবীনোপভোগ কিছু কালের জন্য। (১১২) রাসূল, বলিয়া দিন, হে আমার প্রতিপালক! ঢুমি ন্যায়ের সহিত ফায়সালা করিয়া দিও। আমাদিগের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায় স্থল তিনিই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার রাসৃল (সা)-কে বলেন, আপ্পান মুশরিকদিগের


আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে যাহা কিছু অবতরণ করা হইয়াছছ, উহার সার সংক্ষেপ হইল, তোমাদের উপাস্য কেবল একজন। অতএব তোমরা কি তাঁহার প্রাত আনুগত্য
 यদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায়, তবে আপনি বলিয়া দিন, আমা তোমাদিগকে পরিস্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছি যে, যেমন তোমারা আমার বিরো丹ী আর্াাও তোমাদের বিরোধী। যেমন তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


আর যদি তাহার! আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে আর্পান তাহ্ছাদেগকক বলিয়| দিন, আমি আমার কাজ করি আর তোমদের কাজ তোমরা কর। আমর কাজের সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই আর তোমাদের কাজের সহিত আমার কেল সস্পর্ক নাই। (সূরা ইউনুস : 8১)
ইব্ন কাছীর—8৮ (৭ম)

ইরশাদ হইয়াছে :

যদি কোন কাওমের পক্ষ হইতে চুক্তি ভংগ করিয়া খিয়ানত করিবার আপনার আশংকা হয় তবে অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে পরিষ্কারভবে চূক্তি ভংণেরে কথা জানাইয়া দিন। (সূরা আনফাল ঃ ৫৮) অর্থাৎ উভয় পক্ককেই চুক্তি ডংগের কথা পরিস্কারভাবে জানা উচিত। এখানেও ইরশাদ হইয়াছে :

যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে আপনি বলিয়া দিন, আiি তে। তোমাদিগকে পরিস্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছি বে, তোমাদের সহিত আমার কোন সশ্পর্ক নাই। আর আমার সহিতও তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

তোমাদের সহিত যে শাস্তির ওয়াদা করা হইয়াছে, উহা কি নিকটবর্তী না দূরবর্তী উহা আমার জানা নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

> ابنَّهُ يَعْلْمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وِيَعْلَمُ مـَا تَكْتُمُوْنُ

কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল কথাই অবশ্যই জানেন। বান্দা যাহা কিছু প্রকাশ্যভাবে করে উহাও তিনি জানেন আর যাহা কিছু পোথনে করেন তাহাও তিনি জানেন। অল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অন্তরের অন্তস্থলে নিিহিত কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এবং তদানুযায়ী তিনি শাস্তি দান করিবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী:

আর আমি ইহাও জানি না যে, সম্ভবত উহা তোমাদের জন্য এর্কটি পরীক্ষা এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সন্ডোগের সুযোগ। ইব্ন জরীর (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, সষ্ভবত শাত্তি বিলম্ব করা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং একটি নিৰ্দিট সময় পর্যন্ত তোমাদের ভোগ বিলাসের সুযোগ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওন (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

রাमृल করীম (সা) বनिলেন, হে অगার প্রভু! आপনি আমাদের ও মিথ্যা প্রত্তিপন্নকারী কাওমের মাঝে সঠিক মীমাংসা করিয়া দিন। কাতাদাহ (র) বলেন, আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম এইর্রপ দু'আ করির্তন :

হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের ও আমাদের কাওমের মা.ঝা! সঠিক ফয়সালা করুন। আপনিই সঠিক ফায়সালাকারী। (সূরা আ‘রাফ : ৮১) অপর্রদিককে রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ এইর্দপ দু‘আ করিবার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) याয়িদ ইব্ন আসলাম (র)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইঢ়ত বর্ণনা করিয়াছেন, ঘখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন যুক্ধে গমন করিতেন, তখন এই দু‘আ করিতেন।


হে আমার প্রতিপালক, আপনি ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিয়া দিন, আমাদগের প্রতিপালক জে দয়াময়, তোমরা যাহা বনিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায় স্লল তিনিই।

## আলহামদু লিল্লাহ সূরা আম্বিয়ার তাফসীর সমাপ্ত হইল।

$$
\begin{aligned}
& \text { ঢाফ্সীत्रः : সूর़ा হজ্ज } \\
& \text { [পবিত্র মদীনায় অবতীণ] }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { [দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)] }
\end{aligned}
$$



অনুবাদ ঃ (১) হে মানুষ ভয় কর তোমাদিগের প্রতিপালককে, কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, সে দিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুঞ্ঞপোষ্য শিত্তে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে। মানুষকে দেখিবে মাতাল সদৃশ, यদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন।

ঢাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আনা তাঁহার বান্দাদিগকে তাক্ওয়। লাড়র জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। এবং কিয়ামতের দিবসে শ্যে সকন বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থাব ঢাহারা সম্মুখীন ইইইেে তাহার সংবাদও দান করিয়াছেন। কিয়ামতের ভূমিকম্প সং্পর্কে মুফসসসিরগণণর মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। অর্থাৎ এই ভূমিকস্পন কি কবর হইতে উথিত হইবার পর যখ্ সকল মানুষ কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত হইবে তখন সংঘটিত হইরে, না কবর হইতে উথ্খিত হইবার পূর্ব্র?

যেমন ইরশশাদ হইয়াছে :

পৃথিবী যখন आপন কস্পনে প্রবলভবে প্রকস্পিত হইবে এবং যমীন উহার বোঝা বাহির করিয়া ফেলিবে (সূরা যিলयাল ঃ ১-২)।

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :

यমীন পাহাড় পর্বতকে উঠাইয়া চূর্ণবিচূর্ণ করা ইইবে। এবং সেইদিন কিয়ামত সংघणিত হইবে (সূরা হাক্কাহ : >8)।

আরো ইররশাদ হইয়াছছ :

বেইদিন ভূমি প্রকস্পিত হইবে এবং পাহাড় চূর্ণ বিচ্ণূ হইবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ : 8)
কোন কোন তাফসীরকারের মढে এই ভূমিকশ্প হইবে পৃথিবীর সর্বশেষ এবং কিয়ামত ऊরু হইবার প্রথম পর্यায়ে। ইবุন জরুর (র) বলেন, বাশ্শার (র) ... ... ...
 করিয়াছেন, আয়াতের বর্ণিত ভূমিকস্প কিয়ামতের্র পৃব্বে সংখত্টিত হইরে।

ইব্ন আাবূ হাতিম (র) সাওরী (র)-এর সূত্রে ... ... ... আनকাगাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। শা'বী, ইবরাহীম, উবাদা ইবৃন উমাইর (র) হইতে অনুふ্রপ বর্ণিত হইয়াহ্।


 উপর্রেক্ত মত পোষণ করিয়াছেন ঢাঁহাদের দলীল হিসাবে ইমাম आবূ জাফফর ইব্ন জরীর (র) মদীনার কাयী ইসমাঈন ইব্ন রাফি (র)-এর সিংগা সশ্পর্কিত রিওয়ায়েতটি পেশ করিয়াছেন। তিনি ... ... ... হयরতত আবূ হরায়ারা (রা) হইততে বর্ণনা করেন,
 করিয়া অবসর হইলেন, তथन তিনি সিংগা সৃষ্টি করিয়া হযরত ইসূরাফীল (आ)-কে দান করিলেন। অতঃপপর তিনি উহা মুথে ধারণ করিয়া আরূের প্রতি তাকাইয়৷ এই অপেক্ষা় রহিয়াছ়েন, কখন তাঁহাকে ফুৎকার দেওয়ার জন্য হকুম করা হইনে। হযরত আবূ হরায়রা (রা) জিख্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসৃলাল্মাহ্! الصور কি? তিনি বनিলেন ঃ fiিংগা। হযরত आবূ হহায়ারা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কেমন? রাসূলুল্মাহ্ (সা) র্বালানেন ঃ উशা একটি বিরাট সিংগা যাহাত তিনবার ফুৎকার দেওয়া হইবে।

প্রথম <ূৎকার হইবে ভীত সন্ত্র হওয়ার জন্য। দ্বিতীয় ফূৎকর হইরে অজ্ঞন ও বেহেশ করিবার জন্য। এবং তৃতীয় ফুৎকার হইবে রাব্মুল আলামীন্নে দরনার্রে দায়মান হইবার জন্য। আল্লাহ্ ত'আলা হযরত ইসৃরাফীল (আ)-কে প্রথস ফুংকারের জন্য নির্দেশ দিবেন; অতঃপর আসমান যমীনের অবস্থানকারী সকালইই ঘাবড়াইয়া যাইরে। খ্খু সেই ব্যক্তি ঘাবড়াইবে না, যাহাকে আল্মাহ্ চাহিবেন। আল্লাহ্ তাহাকে ফুৎকার দিতে হক্ম করিরেন। অতএব তিনি ফূৎকার দিতে থাকিবেন, জ্রান্ত হইরেন ন।। এই ফূৎকারের কথাই আল্লাহ্ ত'অালা এই আয়াতের উল্লেখ কর্রিয়াছেন।

## ইরশাদ হইয়াছছ :



তাহারা তো কোন একটি বিকট শব্দ্র অপেক্ষা করিতেছে যাহাত্ কোন বিরাম থাকিবে না (সূরা ছোয়াদ ঃ ১৫)" অতঃপর পাহাড়-পর্বত মাটিতি প্পিণত হইবে এবং यমীন প্রকাশিত হইবে।

এই বিষয়ে আল্মাহ্ ত'আলা ইরশাদ করিয়াছেন :

সেইদিন প্রথম শিংগাধ্ধনি প্রকপ্পিত করিবে, উহাকে অনুুরণ করিরে পরবর্তী

 আরোহীদপিকে নইয়া ভাসাইতেছে আবার ডুবাইত্তে। অথবা সেই প্রদাাপ্র মত যাহা ঝুলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং প্রবল ঝঞ্চাবায়ু উহাকে হেলাইতেছে ও দোলাইতোে। এই সময়ই সকল গর্ভবতী ষ্তীরোকের গর্ভপাত ঘটিবে। এবং স্তন্যদানকাারনী মহিলাগণ তাহাদের দুঞ্ধপায্য সন্তানকে ভুলিয়া যাইবে। বালক বৃদ্ধ ইইবে এবং সকল শয়তান পালাইবার ঢেষ্ঠা করিবে, এমনকি যখন তাহারা এক প্রান্ত যাইবে র্ফির্শ্য়াগণ তাহাদের চেহারায় আघাত করিরেন, ফলে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে। জার যনুষও একে

অপরকে ডাকিতে ডাকিতে পানায়ন করিতে থাকিবে। আাল্ধাহ্ এই আায়াত এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন :
 اللهُ نَمَالَلَه مِـْ هَا هَا
পারম্পর্রিক আহৃানের দিন, ব্যেই দিন ঢোমরা পশাদপদ হইয়া পলায়ন করিবে। সেইদিন আল্লাহ্র পাকড়াও হইতে কেহ বাচাইতে পারিরেবে না। আর আল্মাহ্ যাহাকে ও্রনাহ করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দান করিতে পারে না। (সূরা মুমিন ঃ ৩৩)

সকন মানুষ এই অবস্शায় থাকিবে। হঠাৎ যমীন বিদীর্ণ হইবে। এবং তাহারা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সমুথীন হইবে। তাহারা এমনই দুপ্চিত্তাগ্যশ্ত হইবে বে, যাহা আল্মাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানিতে পারিবে না। অতঃপ্র তাহারা আসমান্নর fিকে দৃট্ষিপাত কর্রিয়া দেখিতে পাইবে বে, উহা বিপলিত .তামার র্রপ ধারণ কর্যিযাড়ে। অতঃপর চন্দ্র, সূর্य আলোকহীন হইয়া পড়িবে। এবং নক্ষब্রসুহ খসিয়া পড়িবে। রাসূন্নুন্মাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ মৃত লোক ইহার কিছূই জানিতে পারিবে না। হযরত অবূ হায়়াা (রা) বলেন,

অত্র আয়াত্ আল্লাহ্ ত'আলা যাহাদিগকক ভীত সন্ত্রস্ত হইরে না বনিয়া উন্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন শহীদগণ। যাহারা জীবিত তাঁহারা উীত সব্রুস্ত হইবে। কিন্তু শহীদগণ জীবিত इওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা ভীত হইবে না। তাহারা আল্লাহূর নিকট রিযিকপ্রাখ হইবেন এবং আল্gাহ্ ত'অালা তাহাদিগকে ঐদিনের সকল বিপদ হইতে রক্ণ করিবেন। আল্লাহ্ ত'আলা কেবল অসৎ লোক্দের উপর এই শাশ্তি প্রেরণ করিবেন। আর এই শাস্তির কথা তিনি এই আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন :


হাদীসটি তাবরানী, ইবৃন জরীী, ইবৃন আবূ হাতিম (র) এবং আরে। অনেকে দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছছন। হাদীসটি দ্দারা ইহাই প্রমাণিত বে, আয়াতে উল্লিfiিত ভূমিকপ্প কিয়ামতের পূর্বে ঘটিবে। কিব্ু কিয়ামতের প্রতি ইহা এই কারণে সর্মপ্ধিত করা হইয়াছে यে, ইহা কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে ঘটিবে। বেমন কিয়ামতের আলামত বলা হইয়া থাকে, অথচ উহা কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাইবে।

অপর পক্ষে কোন কোন মুফাস্সির-এর মতে আয়াতে উল্ধিখখত ভূগিকশ্প তখন সং্যটিত হইবে যখন সকল লোক ঢাহাদের কবরসমূহ হইতে উখিত হইয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত হইবে এবং বহ হাদী> দ্বরা তিনি স্বীয় মতের দলীল পেশ করিয়ছেন। প্রথম হাদীস
ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... ... ইমরান ইবৃন হ্সাইন (র) হইতে বর্ণিত তিনি ব্লেন, একদা রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাঁার কোন এক সফর্র এই আয়াত উচ্চম্বরে পাঠ করিলেন :


সাহাবায়ে কিরাম যখন রাসূনুল্ধाহ् (সা) উচ্চস্বরে পাঠ কর্Tরতত রনান্লন, তখন
 রাসূনूল্লাহ্ (সা) অবশ্गই এখन কিছू বলিবেন।। তাহারা যখন রাসৃনুল্নাহ্ (সা)-এর চতুর্পাশ্বে একত্রিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন : তোমরা ইহা জান কি উহা কবে সংঘটিত হইবে? উহা সেইদিন সংঘটিত হইবে, বেইদিন হযরত আদস (আ) তাহার প্রতিপালককে ডাকিবেন। অতঃপর তাহার প্রিপালকও তাঁহাকক ডাকিয়া। বলিবেন ঃ হে আদমম! যাহারা জাহান্নামী ঢাহাদিগকে তুমি জাহান্নামে প্রেরণ কর। র্তিন বলিবেন, হে আমার প্রওয়ারদিগার! জাহান্নাম কি পরিমাণ লোক প্রেরিত ইইৰব? আল্ধাহ্ বলিবেন : প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্সই জন জাহান্নামী ইইবে এবং একজন বোহেশ্তে প্রবেশ করিবে। সাহাবায়ে কিরাম ইহা শ্রবণ করিতেই আতংকিত হইয়া পাড়ডলেন। রাসূনুল্ধাহ্ (সা) ঢাঁহাদের অবস্থ অনুধাবণ ক্রিয়া বলিলেন ঃ তোমরা সুসংবাদ শ্রণণ কর। চিন্তিত ইইও না এবং আমল করিতে থাক। সেই সত্তার কসম যাঁহার হার্ত মুহা্মদ (সা)-এর জীবন, ঢোমাদের সহিত আরো দুইটি সৃষ্টীব থাকিবে। তাহারা শে কোন সস্পদাত্যের সহিত থ্রকে না কেন, সর্বদা তাহাদের সংখ্যাই ভারী ইইবে। আর সেই সস্প্রদায় হইন ইয়াজূজ ও মাজূজ গোষ্ঠী। আর আদম সন্তানদের মধ্য হইঙে যাহারা মুত্যুবরণ করিয়াছে, जাহারাও এবং যাহারা ইব্লীসের বংশ্র তাহারাও। রাবী বানেন, এই কথা শ্রবণ করিবার পর সাহাবায়ে কিরাম চিন্তামুক্ত হইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বनिলেন :
 كالشامـة فى جنب البـير أو الرقمـة فى ذراع الدابـة.

ইব্ন কাছীর—8৯ (9ম)

তোমরা আমল করিতে থাক, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, অন্যান্য লোকের তুননায় তোমদের উদাহরণ ঠিক উটের তিলক কিংবা সওয়ারীর হাতের সাদা চিহ্ সমতুলা।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) তাঁাদের গ্রনৃদ্যের মধ্যে তাফসীর অধ্যা<্য অনুর্রপ বর্ণनা কর্যিয়াছেন। ইমাম তিনমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্।

হাদীসের দ্বিতীয় সৃত্র। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইব্ন আবূ উমর (র) ... ... ... ইমরান ইব্ন হুসাইন (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন


অবতীর্ণ হইন, তখন নবী করীম (সা) সফরে ছিলেন, তখন তিনি বলিলেন তোমরা জান কি কোন দিনে উহা সং৭টিত হইবে? তাঁহারা বলিলেন... আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল (সা) অধিক ভাল জানেন। তখন রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেেন ঃ তাহা হইন সেই দিন যেই দিনে আল্লাহ্ হযরত আদম (আ)-কে বলিলেনে, দোযথের অংশ বাহির কর। তখন তিনি বলিবেন, হে আল্লাহ!! দোযখ্খর জংশ। কি? তিনি বলিলেন ঃ নয়শত নিরানব্বইজন ইইবে দোযীী এবং একজন হইল বেহেশ্ত্বাসী। ইহা শ্রবণ করিয়া মুসনমানগণ জ্রু্দ্দ করিতে লাগিলেন। তখন রাসূনুল্নাহ্ (সl) বলিলেেন :

و قـَار بـوا وسددو ا فـانها لم تكن. نبوة قـط إلا كان بـين يديها جَاهلية الـخ
তোমরা আল্লাহৃর হকুম পালন করিয়া তাঁহার নৈৈকট্য নায় সঢঢচ হও এবং সঠিকডাবে চলাচল কর। প্রত্যেক নবুওয়াতে পৃর্ব্র জাহেলিয়্যাতের যুগ ছিল এবং জাহিন যুগের লোকেরাই এই সং্খ্যা পূর্ণ করিবে। এইভবে পৃর্ণ হইলে তো ভাল, নగ়েৎ মুনাফিক দ্বারা এই সংখ্যা পূর্ণ করা হইবে। তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদদের উদাহরণ হইন, ঠিক তদ্রপপ বেমন হাতের সাদা চিছ্ন কিংবা শরীীরের তীলরের তুলনা শরীরের অन্য অংশের সহিত।

অতঃপর তিনি বনিলেন ঃ আমি আশা রাখি তোমরা বোেশো়ত্র এক চতুর্থাংশ হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সাহাবায়ে কিরাম ‘আল্লাহ আকবার’ भ্রনি করিয়া উঠিলেন। অতঃপর রাসূনূল্লাহ্ (সা) বनিলেন ঃ আশা করি তোমরা জান্নাত্বাসীগণের এক চতুর্থাংশ হইবে। তখন ও তাঁহারা তাক্বীর ধ্ধনি করিয়া উঠিিলেন। অতঃপর
 তখনও সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাকবীর ধ্ধনি করিয়া উঠিলেন। রাবী বলেন, আমার


ইমাম আহমাদ (র) সুফিয়ান ইবৃন উয়ায়নাহ্ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, হাদীর্সটি সহীহ্ ও বিய্দ। হাদীসটি পর্यায়ক্রমে, উরওয়াহ হইতে (র) হাসান (র) সৃত্রে ইমরান (র) কর্ত্র বর্ণিত আছে। ইব্ন আবৃ হাতিম (র) সাঈদ ইব্ন আাবূ জার্রবাহ্ (র) সৃদ্রে ... ... ... ইगরান ইবุন হ্সাইন (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণিত আছে। ইব্ন জরীী (র) ... ... ... হাসান (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন, হাসান (র) বলেন, আমি ইহা জানিতি পারিয়াছি বে, তাবূক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর, যখন তিনি মদীনা তাা্য়য়বা দেখিতে পাইলেন, ত্থন এই আয়াত পাঠ করিলেন :


এই সময় সাহাবায়ে কিরামও তাহার নিকট ঊপস্থিত ছিলেন।
দ্রिতীয় হাদীস
ইব্ন आবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ... হযযরত আনাস (রা) হইতে
 হইন। অতঃপর তিনি ইমরান ইব্ন হাইন (র) কর্ত্ক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করিলেন। অবশ্য তিনি তাহার রিওয়ায়েত এই কথাটুু অতিরির্ত বর্ণনা করিয়াছছন و शाদীসটি ইবథন জরীর (র) गা'गার (র)-এর সূত্রে দীর্ঘ বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

## তৃতীয় হাদীস

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিত ... ... ... হযরুত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি একবার রাসূলূল্gাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত র্করানেন, অতঃপর তিনি অनুরূপ হাদীস বর্ণনা করিলেন। অবশ্য তিনি ইহাও বলিলেন : إنى لأر ج-
 চত্ত্থাশ। অতঃপর তিনি বলিলেন : إنى أرجـوا ان تكونـوا ثالث اُهل الجنـة आমি আশা করি বেহেশৃত্বাসীগণণর মধ্যে তোমরা এক তৃতীয়াংশ হইরে। অতঃপর
 তোমরা বেহেশৃত্বাসীগণের মধ্যে অর্ধ্কে হইবে। অতঃপর সাহাবাশ়্ কিরাম অধ্কতর
 جز তোমরা হাজার অংশশর একাংশ।

## চতুর্থ হাদীস

ইমাম বুখারী (র) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, উমর ইব্ন হাফ্স (র) ... ... ... ... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : আল্লাহ্ তা‘আলা কিয়ামত দিবসে বলিবেন : হে আদম! তিনি বলিবেন, لــــيـك ربـنـا وسـعـديـك অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা উচ্চস্বরে আহ্বান করিয়া বলিবেন, আল্মাহ্ ত|‘অলা তোমার সন্তান হইতে দোযখের অংশ বাহির করিতে এবং দোযখে নিক্ষেপ করিতে নির্দেশ করিতেছেন। হযরত আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আমার প্রতিপালক! দোযখের অংশের পরিমাণ কি, বলিয়া দিন। তিনি বলিবেন ঃ প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন । এই মুহূর্তেই গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটিবে এবং বাচ্চা বৃদ্ধ হইয়া যাইবে।


আর তুমি সেইদিন মানুষকে মাতাল দেখিবে অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহার৷ মাতাল হইবে না বরং আল্লাহ্র শাস্তি সেই দিন হইবে বড়ই কঠিন। সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে ইহা বড় কঠিন মনে হইল, এমন কি তাঁহাদের মুখমণ্ডল মলীন হইয়া গেল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন :
مـن يـأجـو ج و مـأجـوج تسـعـمــأة وتـســـة وتـســـون و مـنكم و احـد أنـتم فـى



الــ
ইয়াজূজ ও মাজূজের বংশধর হইতে এই সংখ্যা হইবে নয়শত নিরানব্বই জন এবং তোমাদের মধ্য হইতে হইবে একজন। তোমরা অন্যান্য সকল মানুযের তুলনায় সাদা গরুর শরীরে কিছু কাল্ো পশমের ন্যায় কিংবা কালো গরুর শরীরে কিছু সাদা পশমের মত। আমি তো আশা করি তোমরা বেহেশতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ হইরে। ইহা শ্রবণ করিয়া আমরা ‘আল্মাহ আকবার’ ধ্ধনি করিয়া উঠিলাম। অতঃপর রাসূলুল্নাহ্ (সা) এক তৃতীয়াংশ বেহেশতবাসীগণের উল্লেখ করিলেন। তখন আমরা ‘আল্লাহ আকবার’ ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। অতঃপর তিনি বেহেশ্তের অর্ধ্বক অধিবাসীর কথা উল্লেখ করিলে আমরা তখনও উচ্চস্বরে ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনি করিয়া উঠিলাম ।

ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) উল্লিখ্তিত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আ'মাশ-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়া,ছেন

## পঞ্চম হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বনেন, উমারাহ ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন উখত্ত সুফিয়ান সাওরী ও আবীদাহ (র) ... ... ... আবদূল্মাহ্ (রা) হইচে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্ধাহ্ ত'অালা কিয়ামত দিবসে একজন আহবায়ককে হযরত आদম (আ)-এর নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিবেন, হে আদম! আল্ধাহ্ ত'অালা আপনাক্ এই নির্দেশ দিয়াছেন, আপনার সন্তান-সষ্ততি হইতে দোয:খের অংশ৷ বাহির করিয়া দিন। তখন হযরত আদম (আ) বলিবেন ঃ হে অমার প্রটিপালক! তাহারা কাহারা বলিয়া দিন। উত্তরে বলা হইবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্সই জন। তখন এক ব্যক্তি জিজাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্য হইরত বেই বাক্তি মুক্তি লাভ করিবে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে? তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা এই সত্যাটি জান কি বে, অন্যান্য সকন মনুষের মধ্যে তোমাদের সংখ্যার তুলনা ঠিক উজ্ష্বল ৩ভ্রতার ন্যায় যাহা কোন উটের বুকে বিদ্যমান থাকে। অত্রসূত্রে কেবল ইगাম আহমাদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

षষ्ठ হाদীস
ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... ... হयরত আয়াশা (রা) হইতে

 খাত্নাবিহীন অবস্शার্র একত্রিত করা হইবে। তখন হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন कি श্তী লোক ও পুরুষ লোক এক্কে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিরেব? রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে আc্যো! এরে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ কোথায় হইবে? অবস্থা ইহার চাইতেও আরো ওয়ানক হইরে। হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

## সब্ৰ হाদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন ইসহাক (র) ... ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জ্জ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলা/্লাহৃ! কিয়ামত দিবসে এক বন্ধু কি আরেক বন্গুর কথা ম্যরণ করিবে? জবাবে রা|ञূলাল্नाহ् (সা) বলিলেন ঃ তিনটি স্থানে কেহ কাহারো সহিত কथা বনিবে না। মীযানের নিকট যাবৎ না তাহার আমন ভার़ না হান্কা তাহা জানিতে পারিবে কোন কথা বাनিরে না। দ্দিতীয়, যখন প্রত্যেক অমলনামা উড়াইয়া দেওয়া হইবে, যাবৎ না উহার ডাইন fকংবা বাম হর্তে আসিয়া পড়িবে। কোন কথা বলিবে না । তৃতীয়, যখন দোযখ হইত়ত এর্করি গর্দান বাহির হইবে অতঃপর উহা সকলকে অবরোধ করিবে এবং ভীষণ ত্রোর্ধাহ্তত হইরে। গর্দানটি

বলিতে থাকিবে, আমাকে তিন প্রকার লোকের সহিত নিয়োজিত করা হইয়াছে, আমাকে তিনপ্রকার লোকের ব্যাপার্রে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১. বেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করে। আমাকে তাহার ব্যাপারে নিয়োজিত করা হইয়াছছ। ২. আমাকে এমন প্রত্যেকের ব্যাপারে নিয্যোজিত করা হইয়াছে, বে কিয়াযত দিবসের প্রতি
 অবাধ্য ও অহংকারী। রাবী বলেন, অতঃপর উহা তাহাদিগকে র্ঘারয়া কসলিরে, এবং তাহাদিগকে জাহন্নামের পডীর তলদেশে নিক্কেপ করিবে। জাহান্যান্ণের উপর এর্কাট পুল आছে, যাহা চূল অপপকা তীক্ক, তরবারী অপেক্শ ধারাল। উহার উপর এক প্রকার কাটা আছে উহা যাহাকে ইচ্ম পাকড়াও করিবে। এবং উহার উপর fিঁয়া লোক বিদ্যুরতর ন্যায়, পলকের ন্যায় , বায়ুর ন্যায় এবং দ্রুত ঘোড়ার ন্যায় ও দ্রুত উটটের ন্যায় অতিক্রুম করিবে। ফিরিশ্ভাপণ বনিতে থাক্রেবে, হে আমাদের প্রতিপালক! fিরাপপদ রাখুন,
 এবং মুক্তিলাভ করিবে। এবং কিছু সংখ্যক মখম হইয়াও আঘাতপ্গ|ধ হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। আর কিছু সংখ্যক লোক উপুড়াবস্থায় জাহান্নামে নিকিষ্ হইরে। কিয়ামতের ভয়ভীতি ও উহার বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থা সশ্পর্কে বহু হাদীস বণ্ণি আাছ, যাহা বর্ণনা
 "̈

 इইয়াছে :

তখন মু’মিনগণ পরীকিিত হইয়া ছিল। এবং তাহাদিগক্ক বড়ই কঠিনভাবে আতংকিত করা ইইয়াছে। (সূরা আযাব: ১১)

অতঃপর আল্লাহ্ ত‘আলা ইরশাদ করেন :

অত্র आয়াত্ ترونها এর যমীরটি যমীরুশা শান হিসাবে ব্যাবহত হইয়াছছ। এই
 বিওীবিকাপূর্ণ হইরে ভে সেই দিন দুধদানকারী মাও তাহার দুক্কাপাশা সন্তান হইতে গাফিন হইয়া পড়িবে। অথচ এই সন্ত্রানই মায়ের নিকট সর্বাপপক্ম। র্জষক খ্রিয়বষ్ু এবং এই দুঞ্ধোষ্য সন্তাননের প্রতি সর্বাপেক্যা অধিক স্নেহ মমতার র্জধকারীনী, অথচ

ভয়ভীতির কঠোরতার কারণে এইরূপ্ দুগ্ধপাষ্য সন্তানকেও দুধপান করাইতে ভুলিয়া

 سযُكرى ভয়ীতি ও আতংকের দরুন আপনি মানুষকে মাতালাবস্থায় দেখিতে পাইবেন। যে কেহ তাহাদিগকে দেখিয়া ধারণা করিবে ভে তাহারা মাতাল। অথচ,
 শাস্তির বড়উই কঠিন এবং শাস্তির ভয়াবহতার কারণেই তাহারা মাতাল বলিয়া বিবোচিত হইবে।



অনুবাদ ः (৩) মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্বক্ষে বিতঔা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রাহী শয়তানের। (8) তাহার সম্মষ্ধে এই নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহ তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে সে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে প্রজ্জ্বলিত অপ্মির শাস্তির দিকে।

তাফসীর ঃ যেই সকল লোক মৃতকে জীবিত করিবার ব্যাপারে আল্মাহ্র ক্ষমতাকে অস্বীকার করে ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা, আম্বিয়ায়ে কিরাহের প্রতি অবতারিত ওইী হইতে বিমুখ হয় এবং তাহাদের এই আচরণে মানুষ ও জিনের মধ্য হইতে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে তাহাদের নিন্দা করিয়া আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ


 "ชु'মরাহীর প্রতি आহ্বান করে, ,



পথ দেখাইবে। অর্শাৎ দুনিয়ায় তাহাকে পথভ্টষ্ট করিবেে এবং আখিিরাতে তাহাকে দোযখের জ্বনত্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিন প্রতি টানিয়া নইয়া যাইবে।

সুদ্দী (র) आবূ মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন, অত্র আয়াত ‘নयর ইবৃন হারিস’ সশ্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইব্ন জুবাইর (র)ও অনুহ্রপ মত উলেখ করিয়াছছন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমর ইব্ন মুসলিম বাসরী (র) ... ... ... আবূ কাব আল-মকী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা কুরাইশ বংশশর এক খবীস জিজ্ঞাসা করিল, জা্্ছ বলতো দেথি, তোমাদের প্রতিালক স্বর্ণের তৈয়ারী না তামার তৈয়ারী!
 প্রকস্পিত হওয়া।

লাইস ইবৃন আবূ সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার একজন ইয়াহृদী রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্দদ! আর্পান বলুন, আপনার প্রতিপালক কিসের তৈয়ারী? মুক্তার তৈয়ারী না ইয়াকূতের তৈয়ারীী? তখन হঠাৎ একটি বজ্রপাত ঘটিল এবং সে নিপাত হইন।








 অবধান কর আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি কর্রিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, ঢাহার পর ऊক্র হইঢে, তাহার পর জালাক হইতে, ঢাহার পর পৃর্ণাকৃতি অথবা অপৃর্ণাকৃতি গোশ্ত পিঙ হইতে, ঢোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য জামি যাহা ইচ্ম করি তাহা ও এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ডে স্থির রাখি, তাহার পর আমি তোমাদিগকে শিফ্ূপপ বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্য ঘটান হয় এবং তোমাদিগের মধ্য্য কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত কর্রা হয় হীনতম বয়সে, যাহার ফলে উহারা याহা কিছू জানিত সে সম্বক্ধে উহারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ セষষ. অতঃপ্র উহাত অমি বারিবর্ষণ কর্রিলে উহা শস্যশ্যামলা হইয়া আন্দালিত ও ফ্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উভ্ভিদ; (৬) ইशা এই জন্য বে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতক্কে জীবন দান কর্রেন এবং তিনি সর্ববিযয়ে শক্তিমান; (৭) এবং কিয়ামত অবশ্যভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং কবরে যাহারা আছছ তাহাদিগকে আল্লাহ নিচ্য় পুনর্তথিত করিবেন।
 তাহাদের আলোচনা করিবার পর পুনরুথ্থান ও কিয়ামতের উপর দলীল বর্ণনা করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছ্ :


হে মনুষ সকন! यদি তোমার পুনরুথান সস্পক্কে 'কোন প্রকার সা়্দাহ লিপ্ হইয়া
 করিয়াছি। অর্থাৎ তোমদ্দের সৃষ্টির মূন উপাদান তো মাটিই এবং তোমাদের আদি পিতা আদম (আ)-কে মাটি দ্বারাই সৃৃ্টি করা হইয়াছিন।। শরীর ও আপ্মার সহ অবস্থান ও কিয়ামত।
 করিয়া|ছেন

 ইব্ন কাছীর——く (१ম)

দিন পর্যত্ত অবস্থান করে। অতঃপর উহা মাংশপিত্ পরিণত হয়। কিষু উহার কোন आকৃতি হয় না। অতঃপ্র আল্লাহ্ ত'অলা উহাত্ আকৃতি দান করেন, উহার মাথা, হাত, পেট , উরু, পা এবং অন্যান্য সকन অংগ প্রত্ণগের সৃধ্টি হয়। किম্দু কখনও কখनও এমন घটনা ঘটে বে পূর্ণ আকৃতি সংখটিত হইবার পূর্ব্বে গর্ভপাত হইয়া যায়। আবার অনেক সময় পূর্ণ আকৃতি লাভের পরেই গর্ভপাত হয়। এই কারূণ আল্লাহ্ ত'जना ইরশाদ করিয়াছেন : দেধিয়া থাক বে কখনও পূর্ণ আকৃতি ধ্ধারণ কর্রিয়া সন্তান প্রসব হয় आবার কখনও পূর্ণ আকৃতি ব্যতিতই প্রসব হইয়া থাকে।

位
 অর্থাৎ একটট निর্দিষ সময় পর্যন্ত ষ্ত্রীলোক গর্ভধারণ করে। গর্ভপাত করে না। মুজাহিদ (К) (К) প্রসর্ব হয় উহ্হা কখন্র পৃর্ণ অকৃতি ধারণ করে আবার কখনও পূণ্ণ আকৃতি ধারণ করিবার পূর্ব্থই প্রসব হইয়া যায়।

মাতৃগর্ভ্ভ যখন মাংxপিিাবস্থায় চল্লিশ দিন অতীত হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্ ত'আলা তাহার নিকট একজন ফিরিশি্ত প্রেরণ করেন, উক্ত ফিরিশ্ত তাহার মধ্যে ক্রহ্ ফুৎকার করিয়া দেন এবং অল্লাহ্র মর্জি মুতবিক উহাতে সুন্দর ও অসুদ্দর অকৃতি দান করে। উহাক্ক পুরুু্ব ও স্ত্রী করেন, উহার রিযিক, যুত্যকাল, সে কি সৌঙাগ্যবান, না দুর্ভগ্যবন ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন।

যেমন বুখরী ও মুসলিম শরীী<ে বর্ণিত আ'মাশের (র)-এর সৃল্র ... ... ... হযরত আবদুল্নাহ ইবৃন যাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বনেন, রা|ূূনूল্মাহ্ (সা) ইরশা|দ করিয়াছ্ন : '‘্রতেকের সৃষ্টির মৃল উপাদান অর্থাৎ বীর্য তাহার মাতৃগর্ড্র চন্মিশ পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর ইহা আলাক-এ পরিণতত হয়, অতঃপর এই আলাকও চল্লিশ রাত পর্রে মাশ্পপিঞ্ পরিণত হয়। অতঃপর জাল্লাহ্ ত'অালা তাহার নিকট ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন, এবং তাহাকে চারটি জিনিল্সের নির্দেশ দান করা হয়, তাহর রিযিক, তাহার আমন, তাহার মৃত্যুকাল এবং সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবা ইহা লিপিবদ্ধ হইবার পর উহার মধ্যা র্রুহ নিক্ষেপ করা হয়।

ইব্ন হাতিম ও ইব্ন জরীর (র) দাউদ ইব্ন অাবূ হিন্দ (র)-এর সূর্রে ... ... ... আবদুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, বীর্য যখন মাতৃগর্ভের স্ছৃর হয়, তখন উহার নিকট একজন ফিরিশ্ত আসে এবং আল্ধाহ্, নিকট জিজ্ঞ্গা কর্রে হে আন্ধাহ্! ইহাকে कि সৃষ্টি করা হইবে না সৃৃ্টি করা হইরেনা। यদি বना হয় সৃট্টি করা হইবে না, তবে

মাতৃগর্ভে উহা জমাট বাঁধেনা বরং রক্তের আকৃতিতে উহা গর্ভ হইতে বাহির হইয়া যায়। यদি বনা হয় যে উহাকে সৃষ্টি করা হইবে, তখন প্রশ্ন হয় উহা কি পুরু্য হইবে না নারী? সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে, না দুর্ভাগ্যের অধিকারী হইবে? উহার মৃত্যুর কাল কি হইবে, কোন ভুখতে উহার মৃত্যু ঘটিবে?

রাবী বলেন, অতঃপর বীর্যকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আল্লাহ্। জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার রিযিকদাতা কে? বলে আল্লাহ্। অতঃপর ফিনিশ্তাকে বলা হয়, তুমি মূল কিতবের কাছে যাও, ওখানে ত্মি উহার বিস্তারিত বিবরণ পাবে। রাবী বলেন, অতঃপর উহাকে সৃষ্টি করা হইবে এবং fর্নিদ্দি সময়কাল পর্য্ত জীবন ধারণ করে, নির্দিষ্ঠরিযিক আহার করে তাহার নির্দিষ্ঠ নামসমূহ চলাচল করে অবশেষে তাহার মৃত্যুকাল সমাগত হইলে সে মৃত্যবরণ করে এবং তাহার নির্দিষ্ট স্থানে তাহাকে দাফন করা হয়। অতঃপর আমির শা'বী (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিনেননঃ



যখন আলাকায় পরিণত হয় তখন উহাকে মাংশপিণ্টে পা়িণত হইবার পর সৃষ্টির চতুর্থ স্তর আরারু হয়। এবং এই সময়ই উহা র্পবিশিষ্ঠ হয় । यদি উহ। সৃট না হইবার হয় • তবে উহা রক্তে পরিণত হইয়া পর্ড হইতে বাহির হইয়া যায়। অর সৃষ হইলে উহার সरिত ক্রহ ম মিলিত হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বনেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুন্নাহ্ ইবৃন ইয়াযীদ আল-মুক্রী (র) ... ... ... হযরত হয়ায়ফা ইব্ন উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত র্তিন বালনন, রাসূনূল্gাহ (সা) ইর্শাদ করিয়াছেন ঃ মাতৃগর্ভ্ চল্লিশ কিংবা পাচচল্লিশ দিন পর্य্ত স্ছির থাকিবার পর উহার নিকট একজন ফির্রিশ্ত আগমন করে। অতঃপর অল্লাহৃর নিকট জিজ্ঞাসা করে, হে পরওয়ারদিগার! এই ব্যক্তি কি ভাগ্যবান না দুর্ভাগ্য? তাহাকে যেই জবাব দান করা হয় উহা निপিবব্ধ করা হয়। ফিরিশ্তা তাহার মৃত্যুকাল, তাহার অমল, ও তাহার র্রিযিক ও লিপিবদ্ধ করে। অতঃপর সকল সহীফা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং উহার মধ্যস্ত কোনব্్ু কম করা হয় না এবং উহার সহিত কিছু বৃক্ধি ও করা হয় না।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটি সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র)-এর সৃত্র এবং আবূ তুফাইল (র) হইতে অপর এক সূত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 অর্থাৎ এমতাবস্থয় তোমরা ডুমিষ্ট হও মখন তোমাদের শরীর থাক্ক অর্তাবিক দুর্বল এবং

তোমাকে শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি থাকে ফ্শীণ। তোমাদের অনুর্ডূতত ও বিবেক বুদ্ধি
 এই সকল বিযয়ে সবল করেন, তিনি তোমাদের প্রতি সদাসর্নদা তোমাদের পिতামাতাকে অনুগ্থহশীল করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছ্ :


অতঃপর ব্যেন তোমরা পরিপূর্ণ যৌবনে পদাপ্পণ কর অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা ধীরে丹ীরে তোমদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। অবশেবে এক সगশ়় তোমর৷ ভরা ব্যেবনে পদাপ্পণ কর এবং তোমরা সুন্দর স্বাস্য্যের অধিকারী ও সুদর্শন হও।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ
, মৃত্তবরণ করে যখে সে পৃর্ণ শক্তিরও অধিকারী থাকে।
 এমনও আছে যাহাকে চরম বার্ধক্যে প্রত্তাবর্তন করান হয় যখন তাহর সকন xক্তি দুর্বন - হইয়া পড়ে। জ্ঞান, বুদ্ধি, শারীরিক শক্তি ক্ীীণ হইয়া পড়ে, চিন্তা xাক্তেও লে।প পায়।
 याয়। বেমন অनার্র ইরশাদ হইয়াছে :


আ|্মাহৃই তোসািগকে দুর্বলাবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর fর্তন দুর্বলততর পরে সবল করিয়াছেন, পুনরায় তিনি সবলতার পরে দুর্বল করেন এবং বৃদ র্ধারয়া দেন। তিনি ব্যেন ইচ্ছ তেমন সৃষ্টি করেন। তিনি বড়ই জ্ঞানের অধিকারী ও xাক্তু় মালিক। (সূরা

 রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইরশশ|দ করিয়াছ্ছে :

 يحفظا أو يشددا الخ

কোন বাচ্চা বালিগ হওয়া পর্যন্ত যত ভান কাজ সস্পন্ন করে উহার সাওয়াব তাহার পিতামাতার জন্য কিংবা পিতামাত উভয়ের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্ৰू সে বে সকল খারাপ কাজ করে উহা তাহার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয় অর না তহার পিতামাতার জন্য। অতঃপর সে ব্যেবনে পদার্পণ করিতেই তাহার জন্য কনম চালু হইয়া পঢড়ে অর্থাৎ তাহার আমল লিপিবদ্ধ ইইতে থাকে। তাহার সহিত অবস্থানকারী দুইজন ফিরিশ্|তকে তাহার আমলের হিফাयত ও সংরক্ষণের হহূম দেওয়া হয়। তখ্ ইসলামের ঊপর অবিচল থাক্যিয়া তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর অতিক্র্ম করিয়া যায়, তখন আল্gाহ् ত'‘ানা তাহাকে তিনটি বিপদ হইতে নিরাপদে রাখেন। পাগলামী, কুষ্ঠেরোগ ও জুযাম হইতে। যখন তাহার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া যায় তখন জাল্মাহ্ তাহার হিসাব সহজ করিয়া দেন। যथন তাহার বয়স ষটট উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন জাল্লাহ্র প্রতি নির্বিষ্টি হইবার তাওফীক দান করা হয়। যথন তাহার বয়স সত্তর পার হইয়া যায়, আসমানে কিরিিশ্তাণণ তাহাকে ভালবাসিতে খরু করে। যখন তাহার বয়স আশি অতিক্রিম করে তথন আল্লাহ্ ত'অালা তাহার যাবতীয় ছোট ওনাহ ক্ষমা করেন এবং যাবতীয় কাজ निপপবদ্দ করেন। যथন তাহার বয়স নব্মইতে পদার্পন করেন তখন আল্নাহ্ তাহার পৃর্ববতী ও পরবত্তী সকল ওুনাহ ফ্ফমা করিয়া দেন। তাহার পরিবারের লোকজনের পক্ষ তাহার সুপারিশ গ্রহণ কর্রে। . এবং তাহাকে ‘আমীনুল্ধাহ্' নামকরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। দুনিয়ায় সে ‘আগীরুল্লাহ্' (আল্লাহ্র বন্দী) হইয়াছিন। ষখন সে তাহার জীবরেন এক অকর্মণ্য সुরে প্ৗীছ্য়া যায়, তখন কোন বিষয়ের তাহার জ্ঞান লাভ করিবার পর ভুললয়া যায় তখন তাহার সুস্ছাবস্থায় বে সকন আমল করিত সেই সকল আমলের সাওয়াব তাহার আমলনামায় নিপিবদ্ধ কর হইবে। কিত্ুু কোন অন্যায় কাজ করিলে, উহা তাহা আমলনাময় निপিবদ্ধ কর়া হয় না। হাদীসটি অত্তন্ত গারীব ইহাতে অত্যধিক ‘নাকারত’ রহহিয়াছে। কিত্তু এতদসGত্ত্বে ইমাম আাহমাদ (র) মাওকূফ ও মারফৃ‘ উতয়রূপপপ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, আবূ নयর (র) ... ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন মুসনমান চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ ত'অলা তাহাকে তিনটি বিপদ ইইতে নিরাপদ করেন। পাগলামী, কুষ্ঠররোগ ও জুযাম। অতঃপর যখন সে পঞ্পাশ্ পদার্পণ করে আল্লাহ্ তাহার হিসাব সহজ করিয়া দেন। যখন তাহার বয়স ষাটে উপনীত হয় তাহাকে 'ইনাবাত ইলাল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহৃর প্রতি নিবিষ্ঠবস্থার ঢাওফীক দান করেন। তাহার বয়স যখন সত্তরে উপনীত হয়, তখন আ|্মাহ্র এবং আসমানের ফিরিশিত তাহাকে ভালবালেন। আর যখন তাহার বয়স অশিচে পৌছে যখন আল্লাহ् তাহার যাবতীয় ভাল কাজ কবূল করেন এবং সন্দ কাজ মিটাইয়া দেন।

যখন তাহার বয়স নব্বইতে পৌছে তখন আল্লাহ্ ত‘‘আলা তাহার পৃর্ব ও পরবর্তী সকন ఆনাহ क্ষমা করিয়া দেন। তাহাকে ‘বমীনের কর্যেh’’ নামে জ|খ্যায়়ত করা হয় এবং তাহার পরিবার পরিজন সম্পর্কে তাহার সুপারিশ কবুল করা হয়।

অতঃপ্র ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হিশাম (র) ... ... ... অনদদলাाহৃ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) নবী করীম (সা) হইতে অনুর্ণ বর্ণনা করিয়ছ়েন ই ইাম আহমাদ (র) আরো বনেন, आাাস ইব্ন ইয়াय (র) ... ... ... হযরত আनाস ইব̣ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ক্রীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লে কোন ব্যক্তি চল্লিশ বৎসরকাল ইসনাম্রে উপর অটল থাকিয়া জীবন যাপন করে আল্লাহ্ ত‘আলা তাহার উপর হইতে তিন প্রকার বিপদ সরাইয়া দেন, পাগলামী, কুষ্ঠরোগ ও জুযাম। অতঃপর হাদীসটি পৃর্বের অনুর্পপ বর্ণিত হইয়াছছ।

হাফি্য আবূ বকর বায়্যার (র) ... ... ... হযরতত আনাস ইবৃন যালাক (রা) হইত়ত বর্ণনা করেন, তিনি বােন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ৯l ব্যক্তি ইসলামের উপর णাঁর জীবন্নের চল্লিশটি বৎসর অতিবাহিত করে আল্লাহ্ ত"‘লল। ঢাহার উপর হইতে ক<্য়ক প্রকার বিপদ সরাইয়া দেন। পাগনামী, জুযাম ও কুষ্ঠরোগ। যখন তাহার বয়স পঞ্চাcx উপনীত হয়, আল্লাহ্ তাহার হিসাব সহজ কর্যিয় দেন। তাহার বয়স যখন যাটে পৌছছ, তখন অাল্লাহ্ তাহাকে ‘ইনাবাত ইলাল্লাহ্'-এর ত।ওফীক দান করেন।
 দেন। পৃথিবীত ‘আল্লাহ্র কয়েদী’ তাহার নামকরণ করা হয়। এনং আসসান্রে অधিবাসীরা তাহাকে তালবাসেন। যখন তাহার বয়স আশিতে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তাহার যাবতীয় ভান কাজ গ্রহণ করেন এবং সকন অন্যায় কাজ ফম৷ করিয়া দেন। তাহার বয়স যখন নব্বই বৎসর হয় তখন তাহার পৃর্ববর্তী যাবতীয় ঔনাহ w্া করিয়া দেওয়া হয়। এবং ‘আল্মাহৃর যমীনে আল্gাহ্র কল্যেদী’ নামকরণ করা হয় ও তাহার পরিবার পরিজন সশ্পর্কে তাহার সুপারিশ গহণ করা হয়।

মহান আল্লাহ्, বাণী :
وتَرَرَى الآرْضَ هَامِدَةٍ

 সজীব করিয়া উহা হইতে নানা প্রকার উদ্ডিদ উৎপন্ন করেন অনুর্রপভার্রিনি মৃতক্কে ও সজীব করিতে সক্ষম।
‘الهامدة' এমন যমীনকে বলা হয় যাহাতে কিছूই উৎপন্ন হয় না। সুদ্দী (র) বলেন, 'الهامدة" অर्थ মৃত ও निर्জীব।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

অতঃপর आামি মখন উহাতে বৃষ্টি বর্ষন করি তখন উহা সজীব হয় ও আन্দ্রালিত হইয়া উঠে এবং মাটি হইতে ছারা গজাইয়া উপৰরে উঠিতে থাকে। অতঃপর উহা বৃদ্ধি পাইচে এবং এক সময়ে উহা নানান প্রকার ফন্নমূলে সুশোভিত হয়, নানা রংংগর বিডিন্ন স্বাদের ও নানা গক্ষের ও বহ রকম্মের উপকারের ফন্নফূন উহাতে ধারণ করে।

ইরশাদ হইয়াছছ :


সুদূশ্য ও সুস্থাদু ফनমূল উৎপন্ন করে।
মহান আল্লাহ্র বাণী :

## ذُلبَّ بِّنَّ اللَّهَ هُوْ الْحَقُقُ

ইহা কেবল এইজন্য ৯ে জাল্নাহ্ ত'অানা-এর অস্তিত্ব মহাসত। । তিনি সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক এবং याহা ইচ্ছ তিনি তাহা করিতে সক্ষম। বেমন তিনি মৃত যমীনকে সজীব কর্য়া উহাকে নানান প্রকার কলেল্ুুলে সজ্জিত করেন, অনুরপভাবে তিনি মৃত লোকজনও জীবিত করিবেন।

অनাত্র ইর্রশাদ ইইয়াছছ :


অবশ্যই यেই সত্তা এই মৃত যমীনকে সজীব করেন তিনি অবশ্যই মৃত্কে জীবিত করিতে সক্ষম। তিনি প্রত্যেক বস্ষুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা : ง®)

আর ইরশাদ ইইয়াছে :

তিনি অর্থাৎ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যখন কোন বস্যুকে সৃষ্টি কর্রিতত ইচ্ছা করেন, তখন তিনি উহা হইয়া যাও, বলিয়া নির্দ্রশ করেন অমনি উহা হইয়। যায়। (সূরা ইয়াসীন : १b)

মহান আল্লাহ়র বাণী ঃ


আর কিয়ামত অবশ্যই সমাগত হইবে উহার আগমনে সন্দ্রেন্রে কোন অবকাশ नाई।

মহান আল্মাহ্র বাণী :
وآنَّ اللَّهِ يَبْتَثُمْنَنِّى الْقُجُوْرِ

তিনি অবশ্যাই কবরের অধিবাসীদিগকে পুনরুথিত করিবেন। অর্থাৎ তাহারা কবরে পঁচিয়া গলিয়া নিশিছৃ হইয়া যাইবার পরও আল্লাহ্ ত‘‘আল। তাহাদণিক্কে অস্তিত্বে আনয়ন করবেন।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন :


সে আমার জন্য এক অভিনব অবস্থা বর্ণনা করিল এবং সে fনজজের মৃল সৃষ্টিকে ভুলিয়া গেল, সে বলিল, কে এই পঁচা হাড়া্খলি জীবিত করিবে? আপ্পান র্বিয়া দিন, যেই মহান সত্তা উহাকে জীবিত করিবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছ্ছন, fিনি সকল বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হইতে আখন উৎপাদন করিয়া থাকে, অতঃপ্র তোমরা উহা হইতে আশ্ন প্রজ্জ্qলিত কর। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৯) এই সম্পর্কে আরো বহু আয়াত বিদ্যমান।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, বাহজ (র) ... ... ... আবূ রাयীন ইকায়লী লাকীত ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি জিঞ্ঞাসা করিলেন, ইয়৷ রা|সৃনাল্ধাহ!! আমাদের প্রত্যেকেই কি কিয়ামত দিবসে আল্মাহ্তে দেথিব? এবং মাখলূ.ককর ग:্যা কি উহার দর্শনের কোন উদাহরণ আছে। তখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা সকলৌই কি সমভবে চন্দ্র দেথিতে পাও না? আমরা বলিলাম, হু, তিনি বলিালেন ঃ আল্মাহ তো
 ইয়া রাসৃনালাহ্! আল্লাহ্ ত‘আলা মৃতকে জীবিত করিবেন, কি উপায়ে এবং মাখলৃক্ের মধ্যা ইशার কোন উদাহরণও কি আছে? তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি কখনও অনাবাদী জभল দিয়া অতিক্রম কর নাই, সে বলিল, शা । রাসূনুল্লাহ্ জিজ্gাসা কর্করলেন ঃ অতঃপর
 শ্যামল গাছ-পালায় পরিপূর্ণ হয়़ বলিল, জী एা। তখন রাসূলूন্নাহ্ (সা) বলিলেন : আল্লাহ্ ত।আলা অনুর্রপডাবে মৃতকে জীবিত করিবেন এবং অ|্ধাহ্র মাখলূকের মধ্ধ্য ইহাই উহার উদাহরণ।

ইমাম জবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালাगাহ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইবৃন হাম্বন (র) এই সূত্রও হাদীস্সটি বর্ণন৷

করিয়াছছে। তিনি বলেন, আাী ইবৃন ইসহাক (র) ... ... ... আবূ রাयীন উকায়নী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট অসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূনাল্লাহ! আল্লাহ্ ত'আলা কিভাবে মৃতকে জীবিত করিবেন্? তিনি
 শ্যামলাবস্शায় উহা অতিক্রুম করিয়াছ? বनिল, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহৃ! রাসূলূল্নাহ্ (সা) বলিলেন : পূনর্জীবনও অদ্র্রপে সং্মটিত ইইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ... হযরতত মু'অাय ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভেই ব্যক্তি ইহার প্রতি দৃঢ় প্রত্য় অ্রহণ করিবে, ১. जাল্লাহ্ ত‘অানা ও তাঁহার অস্তিত্ণ মহা সত্য। ২. কিয়ামত অবশ্যই সংখটিত হইবে, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ৩. এবং আল্নাহ্ ত‘আলালা অবশ্যুই কবরবাসীদিগকে পুনরুথিত করিবেন। সে বেহেশৃতে প্রবেশ করিবে।


অনুবাদ : (b) মনুমের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সমক্ধে বিতল্গ করে; ঢাহাদিগের ना आছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন দীক্তিমান কিতাব। (৯) সে বিত্জ করে ঘাড় বাঁকাইয়া লোকদিগকে জাল্লাহর পথ হইচে प্রষ্ট করিবার জন্য। ঢাহার জন্য লাঞ্ণনা আাছ ইহলোকে এবং কিয়ামতের দিবসে আমি তাহাকে জাস্বাদন করাইব দহন যঅ্রণা। (১০) সে দিন ঢাহাকে বলা হইবে, ইহা ঢোমার কৃত্রর্ম্রই ফল। কার্রণ আল্লাহ বান্দাদিগের প্রি যুনুম করেন না।

তাফসীর ঃ আল্নাহ् ত'অালা ইহার পূর্বে এই সূরায়


এর মাধ্যমে জাহিল ও মুর্থ অনুসারীদদর অবস্থা বর্ণনা কর্রিবার পর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে কাফিরদের নেতা ও সর্দারের অবश্থা বর্ণনা করিয়াড়েন।

- ইব্ন কাছীর—৫১ (৭ম)


## ইরশাদ হইয়াছে :



মানুষের মধ্যে কোন কোন এমন মানুষ আছে যে, কেবল নিজের প্রবৃত্তিও বক্রমতানুসার্রে অল্মাহ্ সম্বক্ধে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। বস্ষুত সে কোন সঠিক জ্ঞানের অধিকারী নহহ, তাহার নিকট হিদায়াত পূর্ণ কোন সঠিক ধর্মীয় গ্থঞ নাই।

মহান আল্লাহ্, বাণী :
 অর্থাৎ হকের প্রতি আহান করার পর যে অহংকার ভরে ইহা গ্রহণ কর্রনা। মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও মানিক ইব্ন যায়িদ (র) বনেন, ইহার অর্থ হইন, বে ব্যক্তি ঢাহার ঘাড় ফिন্রাইয়া নয়। অর্থাৎ হককে গ্রহণ না কর্রিয়া অন্য দিকে বে ব্যক্তি তাহার ঘাড় ফিরাইয়া नয়। यেমন ইরশাদ হইয়াছছ :

মূসা (আ)-এর ঘটানায়ও উপদেশ রহিয়াছে, যখন আমি তাহাক্কে শ্পষ্ট প্রমাণ সহ ফিন‘আউন্নর নিকট প্রেরণ করিনাম, তথন ফির অাউন তাহার অহ্গুন প্রহণ না করিয়া অহংকার ভরে স্বীয় ঘাড় অন্য দিকে ফিরাইয়া নইল। (সूরা যারিয়াত : ৩৮-৩৯)

আরও ইরশাদ হইয়াছে :


যখন তাহাদিগকে অর্থাৎ কাফিরদিগকে বনা হয়, তোমরা আল্লাহ্র প্রেরিত কিতাব ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আস। তখন দে নবী! আপনি দেখিতে পাইবেন মুনাফিকরা আপনার নিকট হইতে অন্যান্য লোককে বাধা প্রদান করিতেছে। (সূরা নিসা ঃ ৬১)

আরো ইরশাদ হইয়াছছ :


যখन তাহাদিগকে বলা হয় তোমরা আস, রাসূলুল্লাহ্ তোমাদ্রে জনা ফমম প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা স্বীয় মাথা অন্য দিকে ফিরাইয়া নয় এবং আর্পান ইश দেথিতে পাইবেন বে, তাহারা অহহকার করিয়া আল্লাহ্র পথ হইতে মনুযরকে ফিরাইতেছে। (সূরা মুनाফिকृনः © $\odot)$
 অহংকার কর্রিয়া তোমার সুখমওনকে লোক সমাজ ইইতে ফিন্রাইয়া লইওনা।

অরো ইরশাদ ইইয়াছে :

যখন তাহার নিকট আমার আয়াত সমূহ তিনাওয়াত করা হয় তখন লে অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। (সূরা লুকমান ঃ ৭)

মহান আল্লাহ্র বাণী :


কেরে কেহ বনেন,',


আলোচ্য আয়াতে উল্gিখিত লোক দ্বারা সেই সকল লোক উল্লষ্য হইতে পারে, যাহারা ইসনাম্রে প্রতি শক্রুত পোষণ করে। অথবা ইহার উঢ্Mশ্য ইহাও হইতে পারে बে, আল্লাহ্ এই প্রকৃতির লোককে এইন্রপ নিকৃষ্ট স্বজবে এই জনা সৃা্টি কর্রিয়াছছেন বে যেন তাহারা অন্যকেও সঠিক পথ হইতে ওমরাহ করিতে পারে। এবং ওנযাহ করিবার ব্যাপারে নেতৃত্ব দান করিতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


তাহার জন্য পৃথিবীতেই নাঞ্নুা রহিয়াছে। এই ব্যক্তি অহংকার র্করয়া আল্মাহ্র আয়াতসমূহ হইতে যখন মুখ ফিরাইয়া নয় তখন আল্লাহ্ এই দুনিয়াততই তাহাকে নাঞ্ণনা দান করলেন। ইহ দুনিয়াতে তাহার অহংকার্রেই প্রতিদান। দুন্য়াই তাহার মুখ্য উল্লেশ্য ছিন। কিব্হু এখানেও সে বিষন্ন হইন।

মহান আল্লাহ্, বাণী :


আর কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে প্রজ্ঞূলিত আাুনের শাস্তির আস্বাদন করাইব। তাহাকে বলা হইবে, ইহা তাহার কৃতকর্ম্মর প্রতিদান।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ

আর আল্নাহ্ তো তাহার বান্দাগণণর প্রতি মোটেই যুলুমকারী নাহেন।

বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


ফিরিশৃশাগণকে বলা হইবে, তোমরা তাহাকে পাকড়াও কর এবং টানিয়া হেছড়াইয়া উহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাহার মাথার উপর গরম ফুটন্ত পানির ধারা প্রবাহিত কর। বলা হইবে আস্বদ্ গ্রহণ কর, তুমি তে ছিলে সম্মানিত অতিজাত ইহা সেই ব্যু यাহা সক্পর্কে সারা জীবন সন্দেই পোষণ করিতে। (সূরা দুখান : ৩৭-৫০)

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ... হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট এই হাদীস প্পৗছাইয়াছে বে, ঐ সকন অহংকারী কাফিরকে প্রত্যে স সত্তর হাজার বার অগ্নিদঞ্ধ করা হয়।


 الضَّلَّلُ البَعَيْنِ
 الْعَتيرُ

অনুবাদ ঃ- (১১) মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সহিত তাহার মঙ্গল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। সে ক্ষত্গ্গস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে; ইহাই তো সুশ্পষ্ট ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহৃর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা উহার কোন অপকার করিতে পারেনা; উপকারও করিতে পারে না; ইহাই চরম বিভ্রান্তি। (১৩) সে ডাকে এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক ও কত নিকৃষ্ট এই সহচর।


 किनाরায়।
 অতঃপ্র যদি সে তাহার স্বার্থ নাভ করিতে সক্ষম হয় তবে তো স্থির হইয়া দাড়া় নচেৎ ভাগিয়া যায়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইব্রাহীম ইবৃন হারিস (র) হযরত ইব্ন আাব্বাস (রা) ...
 কোন ব্যক্তি ম্দীনায় আগমন করিবার পর র্যদি তাহার পুত্র সন্তান জনা গ্রণ করিত এবং তাহার ঘোড়ী বাচ্চা প্রসব করিত তবে সে বলিত ইসলাম ধর্ম একটি ভাল ধর্ম। অার यদি তাহার শ্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব না করিত এবং ঘোড়ীও বাচ্চা প্রসব না কর্గরত তাত সে বলিত ইহা একটি খারাপ ধর্ग।

ইবุন आবূ হাতিম (র) বলেন, আनী ইব্ন হহাইন (র) ... ... ... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু কিছू প্রাম লোক ননী করীীম (র)-এর নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিত। অতঃপর ম্বদেশে প্রত্যাবর্ত্ন করিয়া যদি সুখ-ব্বাম্ন্দ দেখিতে পাইত, বৃধ্টি বর্ষিত হইত, তাহাদের প※ পদ্巾ীরা সবুজ শ্যামল ঘাস
 দেশে ফিরিরিয়া অনবৃৃ্টি ও দুর্তিক দেখিতে পাইত তবে বলিত, এই ধ়্গা আসাদের কোন কন্যা| নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আান এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :


যানুয্যে মধ্য ইইতে কোন কোন লোক এমনও আছে வে, এক ককনারায় দজায়মান হইয়া আা্নাহ্র ইবাদত করে। यদি সে তাহার কন্যাণ লাভে সমর্থ ছয় তর্র সে আপ্ব্ত श़!

আওखী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করুন, কেহ কেহ মদীনায় আগমন করিয়া यদি সুস্থ থাকিত, তাহার ঘোড়ী যদি বাচা প্রসব কর্শরত, তাহার ষ্রী পুত্র সত্তান জন্| দিত, তবে সে সত্তুষ্ট হইত ও আশ্বস্ত ইইত। এবং একথাও বনিত বে, এই ইসলাম ধর্ग গ্রহণ করিয়া এখনও অকল্যাণে পতিত হই নাই। পক্মন্তরে यদি তহার উপর কোন বিপদ আসিত, অর্থাৎ মদীনায় কোন অসুথে আত্রন্ত হইত, जাহার স্তী কন্যা সন্তান জন্া দিত, সাদাকার মাল পাইতে বিলম্ব ইইত, Јখন তাহার নিকট শয়তান आসিয়া বলিত, তুমি এই ধর্ম গ্রণ করিয়া কখনও কোন কন্যাণ লাড করিত়ে পার নাই।

ইহা একটি ফিৎনা। কাতাদাহ্, যাহ্হাক, ইব্ন জুবাইর (র) এবং সালাফের আরো অনেক উ়লামায়ে কিরাম অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, এই ব্যক্তি হইল মুনাফিক, यদি তাহার পার্থিব স্বার্থ ঠিক থাকে তবে সে ইবাদত করিতে থাকে, কিন্ত্র যদি তাহার পার্থিব স্ব|র্থ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আর সে ইবাদত করিতে রাযী নহে। যদি কোন বিপদ, পরীক্ষা, কিংবা দুঃখ-কষ্টে ফাঁসিয়া পড়ে, তবে তখন সে ধর্মই ত্যাগ করে বসে এবং কুফর গ্ৰহণ করেন। মুজাহিদ (র) ! ! ! ! ! । كافـر সে ধর্মত্যাগ করিয়া কাফির হইয়া যায়।

মহান আল্লাহৃর বাণী ঃ
 উদ্ধার কর্রিতে সক্ষম হয নাই এবং যেহেতু আল্লাহৃকে অমান্য করিয়াছছে, কুফর করিয়াছে এই কারণে পরকালে চরম লাঞ্ৰনা ভোগ করিবে। এই কারণে আল্লাহ্ ত।'আলা ইরশাদ


মহান আল্লাহ্র বাণী :

আল্লাহ্কে বাদ দিয়া সে এমন বস্তুর উপাসনা করে, এমন সকল মূর্তীর ও নিকট পানি প্রার্থনা করে সাহার্য ও রিযিক প্রার্থনা করে যে তাহার না কোন উপকার করিতে পারে আর না কোন क্ষত করিতে সক্ষম । গুমরাহী।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


সে এমন বস্তু উপাসনা করে যাহার উপাসনার ক্ষতি এই পৃথিবীতেই উহার উপকার অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু পরকালে উহার উপাসনার ক্ষতি নিাশ্চত ও অবধারিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


মুজাহিদ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, আল্লাহ্কে বাদ দিয়া যৌই गূর্তির পূঁজা ও উপাসনা করা হইতেছে কার্য নির্বাহী হিসাবে উহা বড়ই মন্দ। এষং সহচর হিসাবেও মন্দ। ইব্ন জরীর (র) বলেন, আয়াতের 'المولـى' ' অর্থ চাচত ভাই এবং 'الـُشَيـر ' অর্থ সহচর। কিন্তু মুজাহিদ (র) যেই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন অর্থাৎ ‘র্মূর্ত্ত’ ইহাই অধিক উত্তম।


অনুবাদ : (১8) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্ যাহা ডাহাই ইচ্ছা করেন।

তাফসীর ঃ অল্লাহ্ তা'আলা গুমরাহ্ ও হতভাগ্য লোকদের উল্লেখ করিয়া আলোচ্য আয়াতে নেক ও সৎলোকদের সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ কররয়াঢছন। যাহারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনিয়াছে এবং আমলের মাধ্যমে তাহা!দর ঈমানের সত্যতা প্রকাশিত করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা একদিকে সর্বপ্রকার সৎকর্ম সম্পন্ন কর্নিয়াছে অপর দিকে সর্বপ্রকার অসৎ কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, ফলে তাহার। নোহেশরততর মরোরম বাগান সমূহে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ইইয়াছে। যেহেতু গুমরাহ রর্করনার ও হিদায়াত দান্




অनুবাদ : (১৫) যে কেহ মনে করে, আল্লাহ্ তাহাকে কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহাय্য করিবেন না সে আকাশের দিকে একটি রজ্জু বিলম্বিত কর্পুক, পরে উহা বিচ্ছিন্স কর্রুক, অতঃপর দেখুক তাহার প্রচেষ্টা তাহার আর্রোশের হেতু দূর করে কি না! (১৬) এইভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে উহ্া অবতীর্ণ করিয়াছি; আর আল্লাহর যাহাকে ইচ্মা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যেই ব্যক্তি ভই ধারণা কর্র শে, আল্লাহ্ ত|‘আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে ইহকালে ও পরকালে কোন সাহাযা করিরবেন না। তাহার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আল্মাহ্ তা‘আলা অবশশাই שাঁাহাকক সাহায্য

করিবেন, এই কারণণ সে রাগে আশ্মহত্যা করিলেও। তাহার উচিত একটি রশি নইয়া তাহার ঘরের খুটিতে নটকাইয়া আত্যহত্যা করে। মুজাহিদ, ইকর্রিাহ, আত, আবুল জাওয়া, কাতাদাহ্ (র) ও অন্যান্য তাফসীররকারণণ এই তাফসীর করিয়াছছন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন आসলাম (র) ইহার অর্থ করেন, "সে যেন এক্কটি রশিি নইয়া আসমানের চলিয়া যায়। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আসমা হইতে সাহায্য আসে। অতঃপর তাহার ক্ষমত থাকিনে ঐ রশির সাহায্যে আসমানে চড়িয়া সেই
 বক্তব্য অর্থ্রে দিক হইতে অধিক স্পষ্ট এবং তাহাদের প্রতি বিদ্দুপ র্শর্সাট হয় এইভবে সুতী装।

এ ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের অর্থ হইবে, বেই ব্যক্তি ধারণা করে লে আল্মাহ্ ত'আালা মুহাশ্মদ (সা)-কে তাঁহার প্রতি অবতারিত কিতাব ও তাহাদের দীনের সাহায্য করিরেরে না। তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আল্লাহ্ অবশাj সাহাय্য কর্রারেন। ইহ। যদি তাহাদের ক্রেধ্ধের কারণ হয়, তবে ভেন সে আ丬্মহত্যা কর্রিয়া ন্বীয় জীবন নাশ করিয়া দেয়।

## ইর্রশাদ হইয়াছে :

#  

আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণণকে এবং মু'মিনণণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামত দিবসেও সাহাय্য করিব। (সूরা মু’মিন : ৫১)

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে :


সে ভেন চিত্তা করে বে, তাহার চক্রাত্ত তাহার অপসন্দনীয় বক্ুুক্ক রোধ করিতত পারে কি ना? সুদ্দী (র) বলেন, তাহার এই প্রচেষ্টা মুহাম্মদ (সা)-এর xান ও যর্যাদাকে याহা তাহার অন্তর পীড়ার কারণ, স্কুন্ন করে কিনা, সে যেন তাহা চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখে।

আত খুরাসানী (র) বলেন, তাহার অন্তরে বে ক্রোধ ও গোস্যা র্রাহ়াাছছ তাহার এই প্রচেষ্টা তাহাকে উহা হইতে সুস্থ করে কি না, লে যেন তাহা চিত্তা ভাবন। কর্রিয়া দেখে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 নিদর্শনাবলों হिসাবে অবতীর্ণ কর্রিয়াছি উহার শ|্দও স্পষ্ট, অর্থও স্পষ্ট এবং উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মানুঠের উপর দলীল ও প্রমাণ। ' ত'আলা তাহার বাদ্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ঘা সৎপথ্থ প্রদর্শন করুন কর্রন।

## ইরশাদ হইয়াছে :

তিনি যাহা কিছু করেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কেহ কোন প্রশ্ম র্тরতে পারে না বরং তাহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৩)। তিনি মহাজ্ঞানের র্জধকারী; তাঁহার রহমত, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার আদল ও ইনসাফ অতুলনীয়। তাঁহার সকল কার্यাবলী হিক্মত, ইনসাফ, জ্ঞান ও রহমতের উপর নির্ভরশীল। অতএব তাঁছাকক কেহ প্রশ্ন করিতে পারে না। অথচ, সকলকেই তাহাদের কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাস। কর৷ ইইরে।

##  <br> 


অনুবাদ ः (১৭) यাহারা ঈমান आানিয়াছে এবং যাহার্木া ইয়াহূদী হইয়াছছ, যাহারা সাবিয়ী, ચিস্টান ও অপিপুজক এবং যাহারা মুশরিক হইয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঢাহাদিগের মধ্যে ফ্য়সানা করিয়া দিবেন। আল্লাহ সমঙ্ত কিছूর সম্যক প্রত্যক্ষকারী।
 করিয়াছেন। মু’भিন, সাবিয়ী, ইয়াহূদী, অগ্নিপুজক ও মুx্xরিক?দর কথা উান্লেখ করিয়াছেন। ‘সাবিয়ী’ কাহারা, উনামায়ে কিরামের তাহাদের সশ্পাক্巾 ক কি মত রহি্যাছছ এই বিষয়় সূরা বাকারায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা কর্করয়াছি।

মহান आল্gाহ्त বাণী :


 আन्नाহ् ত‘‘আना তাহাদের সকলের কার্यকলাপ দেখিত্ছেন্ন। অাহাদ্রর কথাবার্তা সং্রক্কণ কর্রিত্েেেন এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত বিষয়াদী সশ্পর্কে র্তিন পৃণ ওয়াককক্शা রহিয়াছ্ন।


ইব্ন কাছীর-৫২ (৭ম)


অনুবাদ ঃ (১৮) ছুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজ্দা করে যাহা কিছু আছে আকাশ মণ্ডলীতে ও পথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণুলী, পর্বতরাজী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজ্দা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ যাহাকে হেয় করেন, তাহার সম্মানদাতা কেইই নাই; আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন : কেবলমাত্র তিনিই যাবতীয় ইবাদতের উপযোগী অন্য কেহ নহে। তাঁহারই আযমত ও বড়ত্বের কারণে সকল বস্তু তাঁহার সম্মুখে সিজ্দাবনত। তবে সকলের সিজ্দার ধরণ এক নহে। প্রত্যেক ব্তুরু সিজ্দা তাহার অবস্থানুসারে ইইয়া থাকে ।

যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন :


তাহারা কি অল্মাহ্র সেই সৃষ্টি বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যাহার ছায়া ডাইনে বামে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং আল্লাহ্র সম্মুখে সিজ্দাবনত হয়। (সূরা নাহল: 8b)

এখানেও আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন :


आসমানের ফিরিশ্তাগণ, यমীনের জীবজ্জ্তু, মানব, দানব সকলেই ইচ্ছা অনিচ্ছায় আল্লাহ্র সम্মুখে সিজ্দাবনত তাহা কি তুমি জান না? -•~~~ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্র প্রশংসার সহিত তাঁহার পবিত্ততা ঘোয়ণা কর্র ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

আল্লাহ্ ত|‘আলা এই আয়াতে বিশেষ কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ কর্য়য়াছেন, কারণ উল্লিখিত জিনিসগুলোর কেবল ইবাদত করা হইত। এইগুলির সিজ্দার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা‘অলা ইহা বুঝাইয়াছেন যে, যেই চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির তোমরা উপাসান কর, প্রকৃত প্রস্তানব উহারা আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং তাঁহার হুকুম পালন করর ।.

ইরশাদ হইয়াছে :


তোমরা সূর্य ও চন্দ্রকে সিজ্দা করিও না বরং সেই সত্ত র্রান সকল বস্থু সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে সিজ্দা কর। (সূরা হা-মীম আস্-সাজ্দা : ৩৭) বুখারী ও মুসলিম গ্রন্ৃদ্য় হযরত আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্মাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ যার! জান কি এই সূর্য কোথায় যায়? আমি বলিनाম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-ই এই ব্যাপারে ভাল জানেন। র্তিন বলিলেন :



সূর্य চলিতে চলিতে অবশেণে আরশের নিচে যায় এবং তথায় fিজ্দদা করে। অতঃপর পুনরায় উদয়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, সভ্যবত এক সगয় উহাকক বলা হইবে বে স্থান হইতে আসিয়াছ সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন কর।

মুসনাদ, সুনানে অাবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবৃন মাজাহ গ্রন্হ সমু.হ সৃর্শ্মহণ সস্পর্কিত ছাদীসে বর্ণিত:

$$
\begin{aligned}
& \text { ان الشمس القمر خلقَان من خلق اللّه وإنهـما لا ينكسفان لموت اُحد و }
\end{aligned}
$$

সূর্य ও চন্দ্র আল্লাহ্র সৃষ্টি সমুহের মধ্য হইতে দুইটি সুষ্টবষ্রু, কাহারও জনা কিংবা মৃত্যুর কারণে উহাদের গ্রণ হয়না। বরং যখন আল্লাহ্ কোন বস্ষুর সম্মু:ে সযুর্জ্জুলিত হন তখন সেই বস্సু তাঁহার সম্মুখ্খ অবনত হইয়া যায়।

আবুল आनীয়াহ্ (র) বলেন, আসমানে অবস্থানকারী নক্ষন্রসমৃহ ও চদ্দ্র সূর্य যখনই অন্তমিত হয়, তখন উহা আল্লাহ্কে সিজ্দা করে। অতঃপর যাবৎ না উহাকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি দান না করা হয় প্রত্যাবর্তন করেনা। প্রত্যাবর্তন করিবার
 বৃक्षরাজীর সিজ্দা করিবার অর্থ হইন, ডাইন ও বাম দিক হইতে উহাদ্রর ছায়া बুঁকিয়া याওয়া।

হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যাক্ত আসিয়া
 যেন আমি একটি গাছের পচাতে সালাত পড়িতেছি। আমি সিজ়দা র্করলাম, গাছটিও সিজ্দা করিল, এবং সিজ্রিদার মধ্যে বনিয়া উঠিল,

اللّهم اكتب لى بها عندك اجرا وضـ عنى بها وزر او واجلعها لـى عندك
نخرا وتقبـلها منـى كمـا تقبلتها مـن عبدن داؤد

হে আল্লাহ্! এই সিজ্দার বিনিময়ে আমার জন্য সাওয়াব निপिবদ্ধ করুন। এবং
 করুন এবং আপনার বান্দা হযরত দাউদ (আ)-এর পক্ষ হইতে ব্যেপ্র কবূন করিয়াছছন ज্দ্রপ আমার পক্ক ইইতে তাহা হইতে তাহা কবৃল করুন।

হযরত ইবৃন অব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর একবার রাসূলুল্নাহ্ (সা) আয়াত পড়িয়া সিজ্দূা করিলে এবং সিজ্দার মধ্যে ঠিক ঐ দু'আ পড়িলেন, যাহ। ঐ আপন্তুক লোকটি সিজ্দাবনত গাছ হইতে বর্ণনা করিয়া রাসূলুল্ধাহ (সা)-কে ఆনাইয়াছিল। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ ও ইব্ন হিব্বান (র) বর্ণনা কর্য়াছেন।
 বর্ণিত,
نهى رسـول اللّه صلى اللّه عليـه وسلم عن اتخــنـ ظههور الدواب مـنابر فرب م-ركوبـة خير أو أكثر ذكر الله مـن راكبهـا
 সোয়ারী তাহার আরোহী অপেকা উত্তম কিংবা অধিক আল্নাহ্র যিকিরকারী।
 সিজ্দাবনত হয়। यাহাদের উপর শাস্ঠি অবধারিত। তাহারাও আল্লাহ্র সম্মুখ্ে সিজ্দাবনত হয়। তাহারা ইইল সেই সকল লোক যাহারা অহংকার করে এবং সেম্ঘায় সানল্দ্দ সিজ়দা কর্রিত়ত চায় ना।

মহান আল্লাহৃর বাণী :

আল্মাহ্ याহাকে নাঞ্ছিত করেন। তাহার কোন সম্মান প্রদানকারী নাই। অবশ্যাই আল্নাহ্ यাহা ইচ্ঘ তাহাই করেন।

ইবุন আবূ হাতিম (র) বনেন, আহমাদ ইবุন শায়বান রামनী (ন) ... :.. ... হयরত आनী (রা) হইতে বর্ণিত, একবার হযরত आनী (রা)-কে বলা হইল, এঋানে একজন লোক আছে, যে আল্লাহহর ইচ্মকে অস্বীকার করে। হযরুত আनী (রা) তাহাক্ বলিলেন,

হে আল্মাহ্র বান্দা! আচ্ছা বলতো দেখি, তোমার সৃষ্টি কি তোমার ইচ্ছ/নুক্রপ হইয়া থাকে নा আল্নাহ্র ইচ্ছনুযায়ী? সে বলিল, আল্মাহ্র ইচ্ছানুযায়ী। হযরত আলী (রা) তাহাক্ক পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা বলতো দেখি, আল্লাহ্ তোমাকে কি তंখন রোগাত্রুন্ত কর্রন যখন তুমি উহা চাও, না তিনি যখন ইচ্ছা করেন? সে বলিল, আল্মাহ্ যখन ইচ্ছ করেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছ পরে তোমার ইচ্ছামত র্তিনি তোমাক্ক সুস্থ করেন, না তিনি যখন ইচ্ছা তখন সুস্থ হও ?

লোকটি বলিল, আমার ইচ্ছানুসারে নহে বরং আল্লাহ্র ইচ্ছ৷ মতই আমর রোগমুক্তি ঘটে। তখন হযরত আলী (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি তুমি ইহার বিপরীত কিছু বলিতে তবে তোমার শিরোচ্ছেদ করিয়া দিতাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন আদম সন্তান সিজ্দা করে তখন শয়তান সরিয়া fিয়া ক্ৰাদাদত থাকক। সে বলে হায় ! আদম সন্তানকক সিজ্দা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াজ্ছ, গে তো সিজ্দা করিয়| বেহেশতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু আমাকে সিজ্দা করিবার হুকু্প করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা অস্বীকার করিয়া দোযখের অধিবাসী হইয়াছি। হাদীসটি ইযাস সুর্সলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, বনূ হাশেমের আযাদ করা গোলা৷ আবূ সাঈদ ও আবদুর রহমান আল-মুকরী (র) ... ... ... উকবাহ ইব্ন আমির (র।) হইভে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূরা হজ্জ.ক কক কুরআানের অन্যান্য সূরা সমূহহে উপর দুইটি সিজ্দা দ্বারা ফयীলত দান করা হইয়াতছ ? তিনি বলিবেন, হাঁ। বে সিজ্দ্দা করিবে না সে যেন উহা না পড়ে।

ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) ইব্ন লাহীআহ (র)-এর সৃত্রে হদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি শক্তিশালী নাহে। তঢে ইমাম তিরমিযীর এই মন্তব্যটি নির্ভুল নহে। কেননা ইব্ন লাহীআহ (র) ষ্বীয় সনাদ্দ হাদীসটি তাঁছার শায়খ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণণর তাঁহার উপর যেই অভিযোগ তাহা হইল ‘তাদলীস’ এর অভিয়ে|গ। অর এ অভিযোগ তখন খজ্ন হইয়া যায়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার ‘মারাসীল’ এ বর্ণনা করিয়াছেন, আহসাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) ... ... ... খালিদ ইব্ন মা‘দান, (র) হইতত রর্ণর্ণ। র্ত্ণি বলেল রাসূলুল্নাহ् (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فـضـلت سـور بسجـدتـين সূরা হজ্জকে কুরআনের অন্যান্য সকল সূরা সমূহহর উপর দুইটি সিজ্দা

দ্বারা ফযীলত দান করা ইইয়াছে। অতঃপর ইমাম আবূ দাউদ (র) বললেন, এই সূত্র ব্যতিত অন্য সূত্রের মাধ্যমেও হাদীসটি বর্ণিত আছে, কিন্তু উহা বিষ্দ নাহ।

হাফিয আবূ বকর ইসমাঈলী (র) বলেন, ইব্ন আবূ দাউদ (র) ... ... ... আবুল জাহম (র) হইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) সূরা হজ্জ-এ জাবীয়াহ নামক স্থানে দুইটি সিজ্দা করিয়াছেন। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন, দুই সিজ্দা দ্বারা সৃরাটিকে মর্যাদা দান করা হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, হারিস ইব্ন সাঈদ দিমাশ্কী (র) ... ... ... আমর ইবনুল আ‘স (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাঁহাকে পবিত্র কুরআনে পনরোটি সিজ্দা শিক্ষা দিয়াছেন। উহাদের মধ্যে তিনটি মুফাসসাল সূরা সমূহের মধ্যে বিদ্যমান এবং সূরা হজ্জ-এ দুইটি। এই বিষয়ে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের এক অপর দুইটি শক্তিশালী করে।


অনুবাদ : (১৯) ইহারা দুইটি বিবাদমান পক, তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে, यাহারা কুফরী করে ঢাহাদিগের জন্য প্রস্থুত করা হইয়াছে আホুনের পোশাক, তাহাদিগের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুট্ত্ত পানি (২০) যাহা দ্বারা উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা এবং উহাদিগের চর্ম বিগলিত করা ইইবে। (২১) এবং তাহাদিগের জন্য থাকিবে লৌহ মুদগর। (২২) যখন উহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, উহাদিগকে বলা হইবে আস্বাদ কর দহন-যন্ত্রণা।

তাফ্সীর ः বুখারী ও মুসলিম গ্রন্ৃদ্রে আবূ মিজলাজ (র) ... ... ... হযরত আবূ যর
 । आয়াতটি হযরত হামया (রা) ও তাঁহার দুই সাথ্থী বদর যুক্ধে দিন তাহাদের সহিত মুকাবিলার জন্য আসিয়াছিল উত্বাহ ও ঢাহার দুই সাথী; এই দুই দলের সম্পক্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম বুথারী (র) বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ... ... ... আनी ইব্ন তালিব, (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে প্রথম আমিই আল্লাহ্র দরবারে হাঁু গাড়িয়া বসিয়া পড়িব এবং আমার পক্ষের দনীল প্রমাণ পেশ করিব।

 কর্রিয়াছেন তাহারা হইলেন, একপক্ষ হयরত আनी, হযরত হামया ও উবাদাহ (রা) অপরপক্ষে শাইবাহ ইবৃন রাবী'অাহ, উত্বাহ ইব্ন রাবী'আহ ও অলীদ ইবุন উত্বাহ। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরুর্বাহ (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সশ্পর্কে বলেন, একবার মুসলমানগণ ও আহলে কিতাবগণ পর্পশ্পরে ঝগড়া করিল, आহলে কিতাবগণ বলিল, आমাদের নবী তোমাদের নবীর পৃব্বে আপমন করিয়াছেন। আমাদের কিতাব তোমাদের কিতা়ের পৃর্বে অবতীর্ণ হইয়াছাছ। অতএব আমরা তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্র অধিক থ্রিয়। তथন মুসনমনগণ বালল, आমাদের কিंতাব সকল কিতাবের উপর ফয়়সালা দান করে; আমাদের নবী সর্বশ্লय নবী। অতএব আমরা তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্র অধিক প্রিয়। অতঃপ্র আ|্লাহ্ ত‘‘আলা ইসনামকে বিজয়ী করিলেন এবং এই আয়াতের অবতীর্ণ হইল :


আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে অনুরুপ বর্ণনা র্করয়াড়েন। ৫'বা (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্ত আয়াতের তফসীর প্রসংগে বালেন, ‘দদইদল’ দ্বারা ‘সত্য বিশ্পাসকারী দল’ ও ‘সত্যকে অস্বীকারকী দল’কে বুঝান হইয়াঢছ। ইব্ন আাূূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াতের ‘‘ু'ধিiন’ ও ‘কাফির’ এর উদাহরণ বর্ণনা করা ইইয়াহে। যাহারা কিয়ামত সস্পর্কে বাগড়া করর। অন্য এক রিওয়াহ্য়ত হয়রত মুজাহিদ ও আতা (র) হইতে বর্ণিত, यাপড়াকাড়ী লোক হইল মু’মিনগণ ও কাফির সশ্প্রদায়। হयরত ইকরিমাহ (র) বলেন, ঝগড়াকারীী দুইদল দ্বারা বেহেশত ও দোযখ বুঝান হইয়াছে। দোযখ বলিল, অাল্লাহ্ আমাক্ শাস্তির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বেহেশত বলিল, আমাকে রহমত-অনু্পহের জন্য সৃধ্টি করিয়াাছছন। হযরত

আতা ও মুজাহিদ (র)-এর বক্তব্য ব্যে আলোচ্য আয়াতে দুই দল দ্দারা মু’মিনগণ ও কাফিরদিগকে বুঝান হইয়াছে, যাহা উল্লিছিত অন্যান্য সকল বক্তন্য xা|iল করে এবং বদর ও অন্যান্য घটনা শামিল করে। কারণ মু’মিনগণ আল্লাহ্র দীন্নে সাহায্য করিতে চায়। অপরপক্ষে কফি্রিরা আল্লাহ্র দীনের আলো নির্বাপিত হউক এবং হক নির্মুন যাটক ও বাতিলের প্রকাশ ঘটুক ও বিজয় হউক ইহাই তাহাদ্রর কাगা। আল্লামা ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা পসন্দ করিয়াছেন। এবং ইহাই উত্তম তাফ্সীর। ইহার পর
位 "ইইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আাওেনে পোশাক তামার আর্কৃতিতে হইইবে যাহা সর্বাপেক্রা উত্তপ্ত হয়।

মহান আল্লাহৃর বাণী :


তাহাদের মাথার উপরে ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে, ইহা দ্বারা তাহাদের উদর়স্থ যাবতীয় বप্রু ও চামড়া সমূহ বিগলিত হইবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, তরন উত্তণ্ত তামা যখন মাথার উপরে ঢালিয়া দেওয়া হইবে তখন উহা তাহাদ্রর পোটের চর্বী, নাড়ীডুড়ী গলাইয়া বাহির করিবে। ইব্ন আব্বাস (রা) মুর্জাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও অन্যান্য অাফস্সীরকারগণ বলেন, নাড়ীডুড়ীর ন্যায় অাহাদদর চামড়া সমূহও বিগলিত হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইবৃন জুবাইর (র) বালেন, বিগলিত ইইয়া ঝারিয়া পড়িবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুহাশ্দ ইবুন মুসান্না (র) ... ... ... হयরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতত বর্ণনা করেন বে কাফিরদের মাথার উপর উত্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে। উश মাথার খুলি ভেদ
 উহা পাঢ্য়র নিচ দিয়া বাহির হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে পূর্ব্রের ন্যায় করা হইবে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) ইবনুল মুবারক (র) হইতে বর্ণনা কর্য়ায়া বললন ইহা সহীহ্ হাসান।

ইবุন আবূ হাতিম (র) ঢাঁহার পিতা ইবনুল মুবারক (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবৃন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, অनী ইবৃন হুসাইন (র) ... ... ... আবদুল্নাহ ইব্ন সবী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফির্রে নিকট গরম পানির পাত্র আনা হইবে। যখন উহা তাহার মুখের নিকট আনা হইাব, সে উহা অপসন্দ করিবে। তখন ফিরিশতা মুত্র নইয়া তাহার মাথায় মারিবে। তাহার মাথা ফাঁটিয়িা

যাইবে। তখন ফিরিশতা ফাঁকা স্থানে গরম পানি ঢালিয়া দিবে। যাহ। সোজা তাহার উদরে পৌছিবে। মহান আল্লাহ্ ' বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 (র) ... ... ... হযরত অাবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনে, রাসূনুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লোহার ঐ মুও্ত্র যদি পৃথিবীতে রাখিয়া দেওয়া হইত তরে সকল মানব দানব একত্রিত হইয়া ও উহা উঠাইতে সক্ষম হইত না।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মূসা ইব্ন দাউদ (র) ... ... ... অাবূ সাউদ খুদূরী (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুন্नাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : لو ضـرب الجبل بمقــع حديد لتـفتـت ثم عـادكمـا كـان ولو ان دلؤا مـن عساق يهراق فى الدنـيا لانتـن أهل الدنيـا
यদি লোহার ঐ মুө্র দ্রারা পাহাড়ে আঘাত হানা হয় তবে উহ চূর্নবিচূণ্ণ হইবে। যদি এক ঢোন গাস্যাক-রক্ত শ্ֵুজ দুনিয়া ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে সারা দুনিয়াবাসী দুর্গ্ণক্ধ ধ্সং হইয়া যাইবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) জাহান্নামীদিগকে সুগর দ্ঘারা আঘাত দেওয়া হইলে প্রতেকের মাংস খসিয়া পড়িবে। তখন তাহারা হায় হায় কর্রিয় আর্তন্নাদ কর্রিবে।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

যখনই তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার ইচ্ঘ করিবে, তাহাদিগকে পুনরায় উহার মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। আমাশ (র) আবূ জুবইয়ান (র) সৃত্রে সালমান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, দোযখের জাতন অত্যধিক কালো হইবে, উহার ফুলকী ও অঙারে কোন আলো হইবে না।

অতঃপর তিনি তিনাওয়াত করলেন :

याয়িদ ইব্ন आসলাম (র) আলোচ আয়াতের ব্যাখ্যা সস্পর্কে বলেন, জাহান্নামীরা উহাতে শ্বাসও গ্রহন করিতে পারিবে না। ফুযাইল ইব্ন ইয়ায (র) বালেন, আল্লাহর কসম, তাহারা তো জাহান্নাম হইতে বাহির হইবার যখনই ইচ্ঘ করিরে; তঋনই তাহারা そবৃন কাছীর—— (9ম)

তাহাদের হাত পা বাধা পাইবে। অবশ্য দোযথের ফুলকী তাহাদিগক্কে উপরে উত্তোলন করিবে। কিন্মু মুষ্তর পুনরায় তাহািিকে ফিরাইয়া ভিতরে ঢুকাইরে।
 ইরশাদ হইয়াছছ :

তাহাদিগকে বনা হইবে, তোমরা লেই আঞ্ৰনের শাস্তির স্বাদ গ্রহন কর যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।


जनুবাদ ঃ (২৩) यাহারা ঈমান আনে ও সeকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে দাথিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, লেথায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্ণর্ণ-কফ্কন এবং মুক্ত্ দ্মারা ও সেথায় তোহাদিগের পোশাক-পরিচ্দদ হইবে র্রেশমের। (২৪) তাহাদিগকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হইয়াছিন এবং তাহারা পরিচালিত হইয়াছিল পর্র প্রশংসাতাজন আাল্লাহ্র পথে।

তাফস্সীর ঃ जাল্ধাহ্ দোযখবাগীদের অবস্থা जর্ৰাৎ দোয়ে তাহাদদর নান্া প্রকার শাস্তি, যथা-বিদগ্গ হওয়া, বেড়ীতে আবদ্ধ হওয়া ও জাঔনের পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি বর্ণনা করিবার পর বেহেশবাগীদের অবস্থা বর্ণনা কর্য়াছ়েন, আगরা আল্লাহ্র নিকট ঢাঁহার অনুগ্রহ ও রহমত প্রা্থনা করি। অতঃপর তিনি বলেন :


الْاَنْهَارُ
 করিবেন যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ বেহেশাততর চুতর্দিকে পানি প্রবাহিত হইবে। উহার বৃক্ক রাজীর মধ্যে উহার অখালিকা ও প্রাসাদ সगৃহের মাব্েে এই প্রবাহ বেই দিকে ইচ্ঘ সেই দিকে ফিরাইায়া নইতে পারিবে।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


আর তাহাদিগকে নানা প্রকার অলংকারে সজ্জিত করা হই.ব। স্বর্ণের বালা ও মুক্তালংকার পরিধান করান হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : تــلن الحليـة مـن المـؤمـن حـيـث يــبـلغ الـوضـؤ সজ্জিত হইবে সেই সকল স্থানে অযূর মধ্যে ধৌত করা হয়। কা‘ব আহবার (রা) বলেন, বেহেশতে এমন একজন ফিরিশতা আছেন, যাঁহার নাম আমি ইচ্ছা করিলে উল্লেখ করিতে পারি, সেই ফিরিশ্তা তাঁহার জন্ম লগ্ন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত অলংকার তৈয়ার করিতেছেন। ঢাঁহার প্রস্তুত করা একটি চুড়ি यদি দুনিয়ায় প্রকাশ পাইত তবে যেমন সূর্যের আলোর কারণে চন্দ্রের আলো অদৃশ্য ইইয়া যায়, অনুরূপভাবে ঐ চুড়ীর কারণে সূর্যের আলোও অদৃশ্য হইয়া যাইত।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


বেহেশতবাসীদের পোশাক হইবে রেশমী বস্ত্র। দোযখবাসীদের পোশাক হইবে আগুনের বস্ত্র । উহার মুকাবিলায় বেহেশবাসীদের পোশাক হইবে রেশসী বস্ত্র । ইস্তাবরাক ও সুন্দসের তৈরী পোষাক।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


বেহেশবাসীদhর পোষাক হইবে মিহীন সবুজ রেশমের এবং মোটা রেশমের। তাহাদিগকক রুপার কল্কন সমূহ পরিধান করান হইবে। আর তাহাদ্রর প্রতিপালক তাহাদিগকে পান কর্াইবেন বিখ্ধ পানীয়। অবশ্য ইহাই তোমাদ্রে পুরষ্ষর এবং তোমাদের প্রচেষ্ঠা গৃহিত ও মকবুল। (সূরা দাহর ঃ ২১-২২ં)

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্মাহ (সা) বলেছেন ঃ


তোমরা দুনিয়ায় কোন প্রকার রেশমীর পোশাক পরিধান করিও না। কারণ যে ব্যক্তি উহা পরিধান করে পরকালে উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত:

যেই ব্যক্তি পরকালে রেশমী বস্ত্র পরিধান করিবেনা, বস্তুত সে বেরহশততই প্রবেশ করিবে না। কারণ জান্নাতে প্রবেশ করিতে তাহার পোশাক রেশমী বস্ত্র হইরে।

ইরশাদ হইয়াছে :

যে বেহেশতের তাহাদের পোশাক হইবে রেশমী বষ্ত্র। মহান আল্লাহ্র বাণী :
 হিদায়েত দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বিষয়বস্তুটি এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ।


আর মু’মিন ও সৎআমল সম্পন্নকারীগণকে বেহেশতের বাগান সমূহহ দাখিল করা হইবে যেখানে নহরসমূহ প্রবাহিত তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। আর তাহাদের অভর্যর্থনা বাক্য হবে ‘সালাম’। (সূরা ইব্রাহীম : ২৩)

ইরশাদ হইয়াছে :


আর ফিরিশতা তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে, তাহারা বলিবে, তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের প্রতি সালাম শাা্তি বর্ষিত হউক । শেষ পরিণতি বড়ই উত্তম। (সূরা রা‘দ ঃ २8)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

তাহারা তথায় কোন অনর্থক ও গুনাহর কথা ঔনিবে না। তাহারা কেবল, সালাম আর সালাম শ্রবণ করিবেে। (সূরা ওয়াকিয়াহ : ২৬) এই সকল আয়াতের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, বেহেশতের অধিবাসীগণকে এমন স্থানের প্রতি পথপ্রদর্শন করা হইয়াছে যেখানে তাহারা উত্তম কালাম ও সুন্দর কথা শ্রবণ করি.ব।

বেহেশবাসীগণ বেহেশতের ম,্যে উত্তম কথা ও সালামের সহিত একে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। (সূরা ফুরকান ঃ ৭৫) অপমান ও

ধমক মূলক কথা দ্বারা যেমন দোযখবাসীদিগকে লাঞ্ছিত করা হইবে, বোহেশবাসীগণের সহিত অদ্রপপ ব্যবহার করা হইবে না। যেমন দোযখ়াসীদিগকে বল| হইণে :

মহান আল্লাহ্র বাণী :
و আর তাহাদিগকে মহা প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে হিদায়েত দান করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে এমম স্থানে প্ৗৗছান হইয়াছে সেখানে তাহারা উত্তমরূপে প্রশংসা করিতে সক্ষম হইবে। সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত :
إنهم يـلهمون التسبـيح والتــمـيد كمـا يـلهمون النـفس

বেহেশবাসীগণ বেমন স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করির্ত থাকিবে তদ্র্পপভাবে অনিচ্ছায় তাহাদের মুখ হইতে তাসবীহ্ ও তাহ্মীদ উচ্চারিত হইতে থাকিবে।

কোন কোন তাফসীরকার আর তাহাদিগকে কনেমায়ে তায়িযিবাহ অর্থাৎ লা-ইনাহা-ইল্নাল্নাহ অন্যান্য যিকির এর প্রতি रिদায়েত দান করা হইয়াছে। পৃথিবীতে সরন সঠিক পােে পরিচালিত হইবার তাওফীক দান করা হইয়াড়া উল্লেখিত বিভিন্ন মতের মধ্যে পরশ্পরে কোন বিরোধ নাই।


অনুবাদ ঃ (২৫) यাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্র পথ _হইতে এবং মসজিদুল হারাম হইতে ,.যাহা আমি করিয়াছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান, আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করিয়া উহাতে পাপ কার্যের, তাহাকে আমি আস্বাদন করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির।

তাফসীর ঃ কাফিররা মু’মিনগণকে মসজিদুল হারামে প্রনেশ র্কারাত, হজ্জ ও উমরাহ পালন করিতে বাধা প্রদান করিত, এতদসত্ত্তেও তাহারা সর্সাজদুল হারা.ग তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া যে দাবী করে আল্লাহ্ তাহার প্রত্বিদদ করিয়। বলেন :

এই সকল কাফিররা মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নহে। প্রকৃতপক্ষে উহার ত্ত্বুবধায়ক ইইল মুত্তাকী-আাল্পাহ্যীরু লোকজন। (সূরা আনফাল : ৩৪)

আয়াতের বিয়ষবস্যু ইহাই প্রমাণ করে বে আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বেমন সূরা বাকারার এই আয়াতটিও মাদানী।


তাহারা হারাম মাসে যুদ্ধ করা যায় কিনা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন হারাম মালে যুধ্ধ করা বড়ই অন্যায় কাজ। কিজ্ুু আল্লাহৃর রাহহ বাধা প্রদান করা, আল্মাহ্র সহিত কুফ্র করা, মসজ্জিদুন হারামে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করা, যাহারা প্রকৃত্ক্ষে মসজিদুল হারাম্মর ব্যো্য লোক তাহাদিগকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহৃর নিকট অধিকতর জখন্য ও মহা অন্যায় কাজ। (সূরা বাকারা ঃ২১৭) আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ ত'অলা একই বিষয়ের উল্লেখ কর্রিয়াছেন ঃ

যাহারা কুফরীী করিয়াছে এবং আল্ধাহ্র রাহ হইতে ও মসজ্সিদুল হারাম হইতে ঐ সকন লোককে বাধা প্রদান করিয়াছে যাহারা প্রকৃতপক্ষ মসজির্দে হারাহমের বোগ্য অধিকারী। অত্র आয়াতের বিষয়বস্রুর বিন্যাস ঠিক ঢ্দ্রুপ-বেমন এই আয়াতের বিষয়বস্గूর ম, ধ্ব্য বিন্যাস দেওয়া হইয়াছছ:

যাহার ঈমান আনিয়াছে আর ঢাহাদের বৈশিষ্ট এই বে, আল্লাহূর fিকিরের মাধ্যমে তাহাদের অন্তর সমুহ সাঁ্ত্না লাভ করে। মনে রাখিবে, আল্লাহ্র যিকির দ্ঘারা মনের সাব্ব্না ও শাব্তি আসিতে পারে। (সুরা রাদদ ঃ ২৮)

মহান जল্লাহ্র বাণী :

কফিির্রা মু’মিনগণকে মসজিদুল হারাম্ম প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে অথচ, আাল্লাহ্ ত'আলা মক্কায় স্হায়ীডাবে বসবাসকারী এবং আগগ্যুক-এর মাষ্য কেন পার্থক্য করেন না। তিনি মসজ্দিদুল হারামে সকনেই সমান প্রবেশাধিকার দান করিয়াছেন। পবিত্র মক্কায় সকল মানুষই ঘরবাড়ী নির্মাণ করা ও বসবাস করিবার ব্যাপারে সমান অধিকার রাঢে। আলোচ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আনী ইবৃন আব̨ তালহা (র)

হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন বে, মক্যায় বসবাসকারী ও বাহির হইতে আগল্তুক সকনেই মসজ্দিদুল হারামে অবতরণ করিবার অধিকার রাছ:থ। মুজাহিদ (র) আनোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংপে বলেন, মক্কার অধিবাসী বাহিরের সকলেই মক্কার মনজিল ও ঘরববাড়ীতে সমান অধিকার রাথে। আবূ সালিহৃ, আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত ও আবদ্দুর রহমান যায়িদ ইব্ন আসলাম (র)ও অনুর্রপ মত প্রকাশ র্কন়য়াছ়েন। আবদুর রাজ্জাক (র) মা'মর (র) সৃত্রে কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছ়েন, সকার অধিবাসী আগগ্তুক সকলেই মক্কায় সমান অধিকার রাখে।

একবার মসজিদুল খায়েফে বসিয়া ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্রল (র)-এর ঊপস্থিতিতে ইমাম শাফিয়ী ও ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়ে (র) এই মাসয়াनা লইয়। মচ বিরোধ করেন। ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, মক্কায় ঘর বাড়ীত মালিকানা স্বত্ব প্রাতষ্ঠিত হইবে উত্তরাধিকারও চলিবে ও উহা ভাড়া দেওয়া চলিবে। তিনি ইমাম যুহরী (র) কর্ত্ক বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইমাম যুহরী (র) উসামাহ ইবৃন যাা়াদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি জিজ্ঞো করিলাম, ইয়া রাসৃনাল্মাহ! আপনি कि आগামী কান আপনার মক্কার বাড়ীতু অবতরণ করিবেন্?

 কোন কাফির মুসনমানের উত্তরাধিকারী হয় না এবং কোন মুসনমান ও কোন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না । হাদীসটি বুখারী ও মুসলিলে বর্ণিত।

রিওয়ায়েত দ্বারা ইহা ও প্র্াণিত বে একবার হযরত উসর ইবনুল খাত্তাব (রা) সাएওয়ান ইব্ন উমাইয়াহ হইতে চার হাজার দিরহাম্যের বিনিময়ে সকার একটি বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। এবং উহাকে তিনি কয়েদখানা বানাইয়াছিলেন। তাটস, আমর় ইব̣ন দীনার (র) এই মত পোষণ কর্যিয়াছেন।

অপরদিকে ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ (র) বলেন, মক্কার ঘর বাড়ী উত্রর্রাধিকার চলিবে না। আর উহা ভাড়া দেওয়া চলিবে না। পূর্ববর্তী উলামায়ে ককরাঁ্যে একটি দল এই মত পোষণ করিয়াছেন। মুজাহিদ ও আতা (র)-এর মত ও অনুরূপ। ইসহাক ইব্ন রাওয়াইহ (র) ইব্ন মাজাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত। এই হাদীসক্ দলীল Fিসাব্ ৎেশ করেন। ইমাম ইবৃন মাজাহ (র)বলেন, আবূ বকর ইবৃন আবৃ শায়বাহ (র) ... ... ... आলকামাহ ইব্ন ক্য়লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসৃসूল্মাহ্ (गা), হযরতত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর ইত্তিকাল করেন। তখনও মক্কার বাড়ী ঘরپলো কোন মানিকানা ছাড়ইই পড়িয়া থাকিত। প্রয়োজন হইলে কেহ উহাতে বসবাস করিত নচেৎ অন্যকে বসবাস করিনার সুযোগ দেওয়া হইত।

আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... ... হযরতত আবদুল্ধাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিनि বলেন, لايحل بيع دور مكة ولا كرائها עক্কার বাড়ী घর বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়িয নহহ। তিনি ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আতা (র) হারাম শরীফের ঘরবাড়ী ভাড়া দিতে নিষ্ষে করিতেন। কারণ হাজীণণ বাড়ীর আংগিনায় অবতীর্ণ হইতেন। সর্ব্রথম সুহাইল ইব্ন আমর (রা) বাড়ীর দরজা লাণাইয়াছিলেন। হयরত উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, দে অনীরুু মু'মিনীন! আমাকে ক্মমা করুন। आমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ। आমি এই কাজ এই কারণণ
 বলিলেন, আচ্ম তবে তোমার জন্য অনুমতি রহিয়াছে।

আবদ্দুর রাজ্জাক (র) ... ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছছন তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) বলিলেন :

## يا أهل مكة لا تتخذوا الدوركم ابوابا ليـنزل البادى حيث يشاء

হে মক্কার অধিবাসীগণ! তোমরা ঘরের দরজা লাগাইবেনা। ব্যে বাহির হইতে আ৫া্ভুক তাহাদের ইচ্ঘামত স্থানে অবতরণ করিতে পারে। আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, অতা হইতে শ্রবণকারী জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়া|হুন।। র্তিন سواء الــاكف
 সেখানে অবতরণ করিত। দারে কুত্নী (র) ইবৃন মাজাহ (র) আবদুল্নাহ ইবุন অমর
 বেই ব্যক্তি মক্কা শরীফের বাড়ী ঘরের ভাড়া ভক্ষণ করে সে ভেন অ|্ৰন উদরম্থ করে।

ইมাম आহমাদ (র) একটি মধ্যপথ অবলप্বন করিয়াছ্ন, 代ন বনেন মক্রা ঘরবাড়ীতে উত্তারাধিকার চলিবে এবং মালিকানা স্বত্তও প্রর্তিষ্ঠিত হইরে। কিন্ত ভডড়া দেওয়া চলিবে ন।। ইমাম আহমাদ (র) এই ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হাদীসে সমূহের মীমাংসার জন্য এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন।

মरान आল্লাহ্, বাণী :


आর বে ব্যক্তি, তথায় যুনুকের সহিত ধর্মবিরোধী কাজ কর্রির্ন অাগ তাহাদেরকে যত্তণাদায়ক শাহ্তির স্বাদ গ্রহন করাইব। কোন কোন তাফ্সীরকার বালেন, এখানে L টি অতিরিক্ত ব্যবহৃ হয়েছে। বেমন
 কবি आশী বলেন :
ضمنت بـرز ق عيالنا ار حامنـا * بــين الر اجل والصر يــ الاجرد

আমাদের বর্শাসমূহ আমাদের সন্তানের রিযিকের দায়িত্ণ এ্রহন করিয়াছে। বেই বর্শাসমূহ, পদাতিক ও অপ্বার্রাহীদের মাঝে নিকিষ্ভ হয়।
 এক কবি বলেন,
بواد يمان ينبت العشب صدره ه و اسفله بـلمر خ والشهات
 উপত্যকায় সবুজ ঘাস উৎপাদিত হইয়াছে আর जাহার নিচে ছোট ছোট ঘাস ও শক্ত



 করির্যা নহে। বরং বুঝিয়া అনিয়া ইচ্ছাকৃত্যাবে যুনুম করিতেছে। ইবৃন জুরাইজ (র) ইইতে অনুক্রপ বর্ণনা আলী ইব্ন আবূ তাनহা (র) হযরত ইবৃন আব্মাস (রা) ছইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ‘যুনুম’ দ্বারা এখানে শিরক বুঝানো হইয়াছ্।। মুর্জাছদ (র) বালন ‘গায়রুল্লা’-এর ইবাদত করাকে যুলুম বলা হইয়াছছ। আওফী (র) হযরু ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, ‘যুলু’’-এর অর্থ হইন তোমার প্রতি আল্লাহ্র যাহা হারাম করিয়াছ্ন, উহাকে হানাল মনে করা। यেমন দুর্ব্যবহার করা, হত্য। করা ইত্যাদি। অতঃপর শে তোমার প্রতি যুলুম করে না তাহার প্রতি তোমার যুনুম কর। । শে রোমাকে হত্যা করে না তাহাক্ তোমার হত্যা কর। কেহ यদি এমন করর তরে তাহার জন্য
 করা মুनুম। ইহা হারাম শরীফের বৈশিষ্য বে, যদি কোন আগত্তুক তথায় কোন খারাপ

 করিয়াছছন। তিনি বলেন, আহমাদ ইব̣ন সিনাম ... ... .... ... আাবদूন্মাই ইবุন মাসউদ (রা) হইতে
 করে তবে আল্লাহ্ তাহাকেও কঠিন শায্তির স্বাদ গ্রহন করাইবে। 心‘বা (র) বলেন, তিনি তো হাদীসটি गারফূক্সপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং आমি উহাক্ गারফৃক্木পপ বর্ণনা করিতেছ্নিনা। ইয়াयীদ (র) বলেন, তিনি কथনও মারফৃক্পপ বর্ণল। কর্রায়াছছন। ইমাম আহমাদ (র) বিeদ্ধ কিষ্ু মাওকৃফ সূब্রটি অপেক্ষা অধিক বিষ্দ্দ। এবং এই কারণণাই उ’বা মাওকৃফ রিওয়াতে-এর উপর লিখিত ধারনা পোষণ করিয়ারছছ। আসবাত ও ই<़ल काशीর——8 (9ম)

সুফিয়ান সাওরী (র) ... ... ... আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে মাওকৃফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সাওরী (র) ... ... ... আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন।

$$
\begin{aligned}
& \text { يقتل ر جـلا بـهذ البيـت لاذاتـه اللَّه مـن الــذاب الاليــ • }
\end{aligned}
$$

যে কোন ব্যক্তি কেবল কোন ইচ্ছা পোষণ করিলেই ইহা লিপিবদ্ধ করা হয় না । কিন্তু আদনে অবস্থান রত হইয়া যদি কেহ হারাম শরীফে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবার চিত্তা করে তবে মহান আল্মাহ্ তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাইবেন। যাহ্হাক ইব্ন সুযাহিম (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী (র) মানসূর (র)-এর সূত্রে যুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হারাম শরীফে কাহাকেও হত্যা করিবার কসম খাওয়া ও الحاد-এর অন্তর্ভুক্ত। মুজাহিদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, খাদেমকে গাল দেওয়াও যুলুম।

 শরীফে ব্যবসা বাণিজ্য করাও ইলহাদে। মক্কায় খাবার বিক্রুয় করাও ইলহাদ। আবীর ইব্ন আবু সাবিত (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বালেন, মক্কা শরীফে মুজতদারী করা ইলহাদ। ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আমার পিতা ... ... ... ইয়ালা ইব্ন উমায়াহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ! মক্কা নগরীতে মজুতদারী ইলহাদ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর‘আহ (র) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (র) হইতে
 তাফসীর প্রসংてগ বলেন, আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস (রা)-এর শান্ন অবতীর্ণ হইয়াছে। রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাহাকে দুই ব্যক্তির সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের একজন ছিলেন মুহাজির এবং অপর জন ছিলেন আনসারী। পাথথ তাহারা বংশ গৌরব প্রকাশ করা ওরু করিলেন। আবদুল্নাহ ইব্ন উনাইস রাগাম্বিত হইললেন। এবং আনসারীকে হত্যা করিয়া ইসলাম ত্যাগ করিল। এবং মক্কা শরীফে অাসিয়া আশ্রয় গহণ করিল। তখन এই আয়াত অবতীর रইল $\circ$ 。 ইসলাম ত্যাগ করিয়া হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই সকল রিওয়ায়েত দ্ঘারা यদিও ইহা প্রমাণিত হয় উল্লেথিত কার্যাবলী ‘ইলহাদ’, এর অন্তর্ভুক্ত। কিম্ু প্রকৃতপঢেক্ষে ইহা আরো ব্যাপকার্থ্থ বে ব্যবহত হইয়াছে বরং ইহা দ্বারা আরো অধিকতর কঠোর বিষয় উদ্mেশ্য করা হইয়াছে। হাতীর সালিক জাবরাহা যখন বায়াতুল্মাহ্ শরীফককে ধ্ধংস করিবার সংকল্প গ্রহন করিল, তখন অল্লাহ্ ঢ‘‘আলা ছোট পাথর কণা বহনকারী পাখীর ঝাঁক প্রেরণ করিলেন। এবং সেই নগন্য প্রাণীই হাতির মালিক ও তাহার সকল সেনাদলকে ঞ্木ংস করিয়া দিল। যাহা সারা বিশ্ববাসীর জন্য দৃষ্ঠান্মূমূক বর্ণনা হিসাবে চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বে কেহ বায়তুল্মাহর প্রতি অ๒ভ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিবে তাহার পরিণতি ইহার অনুক্রপ হইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত। রাসূলূন্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
يــروابهـذا البيت جيش حتى اذا كانوا بـالبيـيـاء مـن الآرض خسف باوّلهم واخرهـم
একটি সেনাদল বায়তুল্মাহ শরীফে লড়াই করিবার জন্য আসিবে fকন্ধু তাহারা মখন ‘বায়দা’ নামক স্থানে পৌছবে তখন তাহাদের সকলকে বিধ্স্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহামাদ ইব্ন কিলাদাহ (র) ... ... ... ইসহাক ইব্ন সাঈদের পিতা হইতে বর্ণিত বে, একবার হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (র) হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্মাহ ইব্ন যুবাইর হারাম শরীীফ ইনহাদ করা হইঢতে তোমার বিরত থাকা উচিত। আমি রাসৃলুল্লাহ্ (সা) কে বনিতে ঞনিয়াছি :

لـر جـحت
হারাম শরীফে একজন কুরাইশী ‘ইনহাদ’ করিবে ঢাহার ওনাহকে র্यদি মানব-দানব সকলের ఆনাহর সহিত ওযন লেওয়া হয় তবে তাহার ওনাহ ভারী হৃঁবে। অতএব দে ইব্ন জুবাইর (রা) ডুমি চিন্তা করিয়া দেখ, সেই ব্যক্তি তুমি যেন না হও। ইমাম আহমদ (র) আবদুল্নাহ ইবিন আমর ইবনুন আ’স (রা)-এর বর্ণিত মুসনাদ হাদীসে বলেন, হাশেম (র) ... ... ... সাঈদ সাঈদ ইব্ন আমর (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবদুল্মাহ ইব্ন উমর (রা) অাবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর নিকট আসিলেন, তখন তিনি একটি পাথর্রে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি ইব্ন যুবাইরকে বললেন, হে ইবৃন যুবাইর! হারাম শরীযফে ইলহাদ ও ধর্মরিরোধী কাজ হইতে তোমার বিরত থাকা উচিৎ। आমি রাসূনুল্মাহ্ (সা) কে বলিতে ধনিয়াছি :

لوز نتـتو
একজন কুরাইশী হারাম শরীফে ইলহাদ করাকে হালাল মনে কর্ররে। তাহার ঙনাহ यদি সকল মানব-দানবের সহিত ওযন করা হয় তবে তাহার গুনাহ ভারী হইবে । তুমি চিন্তা‘র্কর্য়া দেখ, নেই ব্যক্তি তুমি তো নও। অবশ্য হাদীসটি বিষ্ৰদ্ধ অ্বস্থ সমূরের কোন একরিতে অত্র সনদে বর্ণিত হয় নাই।


অনুবাদ : (২৬) এবং স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম, আমার সহিত কোন শরীক স্থীর করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদিগের জন্য যাহারা তাওয়াফ করে এবং यাহারা দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজ্দ্া করে। (২৭) এবং মানুযের নিকট এর ঘোষণা করিয়া দাও। তাহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণ উ庣 পিঠে, ইহারা আসিবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া।

তাফসীর : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা কুরাইর্শদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন। কারণ তাহারা এমন এক শহরের অধিবাসী যাহাকক প্রথম দিনেই তাওহীদ-এর উপর ভিত্তি করা হইয়াছে। অতঃপর আল্মাই্ তা‘আল৷ ইরশাদ করেন, তিনি হযরত ইবরাহীম (অ)-কে ইহা জানাইয়া দিলেন, শে কোথায় উহার র্জিত্ত প্রস্তর স্থ|পন করিতে হইবে। অত্র আয়াতে দ্বারা বহু উলমায়ে কিরাম ইহা প্রমাণ করেন ুে, বাইতুল্নাহ্ শরীফের প্রংম প্রতিষ্ঠাতা হইইলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তাহার পৃর্রে অন্য কেহ বাইতুল্মাহ নির্মাণ করেন নাই। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্মে হযরত অবূ যার (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বপ্রথন কোন মসজ্রিদ নির্মাণ করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ মসজিদুল হারা়। অIি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস। অামি জ্জিজ্ঞাস।

করিলাম, উভয়ের মাঝেে কতদিনের প্রার্থক্য ? তিনি বলিলেন : চল্লিশ বৎসরের। আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

মানুষের উপকারার্থে যেই ঘর সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহা হইল সেই ঘর যাহা মক্কা শরীফে নির্মাণ করা হंইয়াছ। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬)

ইরশাদ হইয়াছে:


ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আমি নির্দেশ দিলাম, তোমরা আমার ঘর তাওয়াফকারী এবং রুকূ সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র করিয়া রাখিও (সূরা বাকারা ঃ১২৫)।

আমরা পূর্বেই বাইতুল্মাহ শরীফের নির্মাণ সম্পর্কে বিশ্ধ হাদীস ভিত্তিক তথ্য উল্লেখ করিয়াছি যাহা পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এখানে আল্লাহ্ ত|‘আলা ইরশাদ
 অর্থাৎ কেবল আমার নারেই এই পবিত্র ঘরের বুনিয়াদ স্থাপন কর। ${ }^{\circ}$ মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, "আমার ঘরটি শিরক হইতে পবিঁত্র রাখিও"।
 দগায়মানলোকদের জন্য এবং রুকু ও সিজ্দার্কারীদের জন্য। অর্থাৎ ঐ সকল লোক যাহারা কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করে তাহাদের জন্য আমার ঘরটিকক শিরক হইতে পবিত্র রাখিও। তাওয়াফ একটি সুপরিচিত ইবাদত, যাহা কেবল বাইতুল্লাহর কাছে সম্পন্ন হইতে পারে, পৃথিবীর অন্য কোথাও ইহা সম্পাদন করা সম্ভব নরে। কিন্তু অন্যান্য

 উল্লেখ করা হইয়াছে। তাওয়াফকে সালাতের সহিত মিলিত কর্রিয়া উল্লেখ করা ইইয়াছে। কারণ, তাওয়াফ বাইতুল্মাহ ছাড়া সম্পন্ন হয় না। অনুরূপভাবে সালাত সম্পন্ন হওয়ার জন্যও বাইতুল্নাহর দিকে মুখ করা জরুরী। অবশ্য দুই একটি অবস্থায় ইহা জরুরী নহে। যখন কিবলা সন্দেহ দূর করিবার কোন উপায় না থাকক, যুদ্ধ চলাকালেও সফরকালে নফল নামাযের জন্য।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


হে ইব্রাইীম ! ভেই ঘর নির্মাণ করিবার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছি বেই ঘরের যিয়ারত করিবার জন্য তুমি সকল মানুষকে আহব্বান কর। হযরত ইবরাহীম (অ) আল্লাহ্র নিকট আরय করিলেন, হে আমার খ্রতিপালক! আমি কি উপাল্যে সকন মানুষকে হচ্জের জন্য আহাহান করিব? অথচ, আমার শদ তো সকল गানুষ্রে নিকট পৌছিবে না। তখন আল্gাহ্ ত‘অালা তাহাকে বলিলেন, ঢুমি আহ্নান কর সকন মানুষকে পৌছাইবার দায়িত্ আমার। অতঃপর হযরত ইবৃ্木ামীম (অ) 'মাকমে ইবরাহীম’-এ দগায়মান হইলেন। কেহ কেহ বলেন, হাজরে আসওয়াদের উপর দগায়মান হইলেন এবং কাহার মতে সাফা পাহাড়ের উপর এবং কেহ কেহ বলেন, অবূ কুবাইস নামক পাহাড়ের উপরে তিনি দণায়মান হইলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা
 উহার হজ্জ পালন কর। বর্ণিত আছছ, হयরত ইব্রাহীম (অ) যথন সকন মানুষকে হজ্জের আহান করিলেন, তখন সকল পাহাড়, পর্বত নিচু ইইয়া গেল এনং তাঁার শব্দ পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত সমানजবে পৌছিয়া গেল। যাহারা মাতৃগর্ভ্ভ ছিল, যাহারা পিতৃতৃণ্ঠে ছিন সকলেই এবং পাথর মাটি ও বৃক্ষরাজী তাঁহার শদ্দ ণনিতেই পাইল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক হজ্জ করিবে সকনেই তাঁহার জাহ্মানের জওয়ার্ বলিয়া উঠিল, ‘লাব্বাইকা আল্লাহ্ম্যা লাব্বাইকা’। হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাiিদ, ইকরিমাহ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে ব্যই সকন রিওয়ার্য়তে বর্ণিত আাড় ইহা সেই সকল রিওয়ায়েতের সার সংক্ষেপ। ইবุন জরীরওও ইবৃন আবূ হাতিম (র) দীর্ঘ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

## মহান আল্লাহ্র বাণী :

 ও দুব্বল উট সমূহের উপর আর্রোহণ করিয়া আসিবে।

যেই সকল উলামা়্যে কিরাম ‘পদব্রজে সক্ষম’ ব্যক্তিদের জনা পায়় হাঁট্য়া হজ্জ করাকে উত্তম মনে করেন তাঁহারা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ্ করেন। কারণ ‘পদব্রজজ আগমন’ এর কথা ‘উটে আরোহণ করিয়া আগমন’ এর পৃর্বে উল্নেখ করা হইয়াছে। অতএব ইহা দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া যায় বে, পদদ্রাজ হজ্জ গমন করিবার ऊুরুত্ব বেশী। উপরত্ত পাढ়ে হাটিয়া হজ্জ গমনকারীর দৃঢ় মনোবলেরও পরিচায়ক বটে। হযরত ওয়াকী (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাग (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আমার ইহাই একটি আকাঙফ্ম রহিয়াছে, হায় यদি আমি পদ্র্রজজ হজ্জ পালন
 নিকট তাহারা পদব্রজে জািবে।

কিত্তু অধিাকংশ উলামায়ে কিরামের মতে সাওয়ার হইয়া হজ্জ পমন করা উত্তম। কারণ রাসূনুল্লাহ্ (সা) সাওয়ার হইয়া হজ্জ গমন করিয়াছিলেন। অথচ, পদব্রজে গমন করিবার শক্তি তাঁহার সর্বাপেক্ষা বেশী ছিন।

মহান আল্gাহর বাণী :


সেই 'সকল সাওয়ারীগুলি সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া তোমার নিকট পৌছিবে ।

 মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, সাওরী (র) এব্ আরো অनেকে এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)ও আল্লাহ্র দরবারে এই দুআ করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ रইয়াছে : $0^{\circ} \dot{\circ}$ লোকের অন্তর এই দিকে ঝুঁকাইয়া দিন। হযরত ইবরাহীম (অ) এর দিকে দু‘আ আল্লাহ্র দরবারে কবুল হইয়াছিল। অতএব আজ পৃথ্বিবীতে এমন কেন মুসলমান নাই যে বাইতুল্লাহর যিয়ারতে আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করে না।


العَتْيُفِق
অনুবাদ : (২৮) यাহাতে ঢাহারা ঢাহাদের কল্যাণময় স্থানওনিতে উপস্থিত इইতে পারে এবং তিনি তাহাদিগকক চতুষ্পদ জন্ত হইতে যাহা রিয়ক হিসাবে দান কর্রিয়াছেন উহার উপর নির্দিষ্ট দিনতলিতে আল্লাহর নাম উচ্চার্রণ করিতে পারে। অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং দুঃন্থ, অভাবগ্যকে আহার করাও। (২৯) অতঃপর ঢাহারা यেন তাহাদের অপর্মিছ্মন্নতা দূর করে এবং তাহাদের মানত পৃর্ণ কর্েে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।


হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার তাফসীীর কর্রিয়াছূন, তাহারা ল্যেন স্বীয় পার্থিব ও পারলৌকিক উপকারার্থে উপস্থিত হয়। পারলৌকিক উপকার হইল, আল্লাহ্র সত্ুুধ্টি ও রেयামন্দী। আর পার্থিব উপকার হইল, বেই সকন চতু্পদ জন্তু তাহারা যবাই করে উহার গোশ্ত ও ব্যবসা বাণিজ্যে। মুজাহিদ (র) এবং আরে। অনেকক এই তাফসীর করিয়াছেন। হজ্জে গমন করিয়া পার্থিব ও পারলৌকিক উতয় প্রকার উপকার লাভ করা যায়, বেমন এই আায়াতও ইহার প্রমাণ।

ইরশাদ হইয়াছে :

आল্লাহ্র ফ্যল ও অনুপ্রহ লাভ্ করায় তোমাদের কতির কিছুই নাই।
মহান আল্লাহ্, বাণী :


আর তাহারা যেন কুরবানীর জন্য নির্দিষ দিনণ্তলিতে নির্দিষ দিনসমূহে সেই সকল চতুষ্পদ জন্ভুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে, যাহা তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন।

শুবা হুশাইম (র) ... ... ... হযরত ইব্ন जাব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, निर्मिe দিন丹্ি হইন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। আবূ মূস। আশ'আরী (রা) কাতাদাহ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান, যাহ्হাক, আত খুরাসানী ও ইব্রাইীম, নাখয়ী (র) হইতেও অনুজ্রপ রিওয়াঁয়েত বর্ণিত। ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মাयহাব এবং ইমাম আহমাদ (র) এর থ্রসিদ্ধ মতও জনুরুপ। ইমাম বুখারী (র) বালেন, মুহাম্মদ ইব্ল আর‘আরা (র) ... ... ... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণত। তিনি বলেন, রাসূলূল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : এই দশ দিনে আমল করা অ:পক্মা সর্বাপপক্ষা অধিক ফবীলতের কাজ। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্gাসা করিলেন, জিহাদও কি নহে? তিনি বলিলেন ঃ जাল্নাহ্র রাহে জিহাদও ইহা সমান নহে। তাঁহার মর্যাদা অধিক। ইমাম আহমাদ (র) অবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান,গর্রীব ও সহীহ।

এই প্রসংণে হযরত ইব্ন উমর (রা) জাবূ হরায়রা (রা) ইব্ন উমর ও জাবির (রা) হইতে ও হাদীস বর্ণি। হইয়াছে। আমি হাদীসট্টিকে উহার সকল সূঅ্রসহ একখানি পৃথক কিতাবে একত্রিত করিয়াছি। ইহার একটি হইন, ইমাম আহমাদ (র) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়াত্য়তে ইমাম আহমাদ (র) বলেন, উসমান (রা) ইবุন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন রাসূন্ন্gাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
 العشر فـاكثروا التهليلـل والتكبير التحميد
যিলহজ্জ মালের প্রথম দিশ দিনে জামন কর্রা আল্মাহ্ন নিকট সর্বাপকক্ণ অধিক মর্যাদার কাজ। অতএব তোমরা ঐ দশদিনে অধিক পরিমাণ তাহৃনীল, তাকবীর ও তাহ্মীদ পড়িবে। অপর সূত্রে মুজাহিদ (র) এর মাধ্যমে হযরত ইবৃন টমর (রা) হইতে অनুরূপ বর্ণিত। ইমাম বুখারী (র) বলেন, হযরত ইবৃন উমর ও হযরত আব̨ হৃরায়রা (রা) যিলহজ্জ মাসের দশ দিন বাজারে গেলেও তাকবীর পড়িতেন এবং বাজারের অন্যান্য লোকজনও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া তাকবীর পড়িতেন।

ইমাম আহমাদ (র) হयরত জাবির (র) হইতে মারফৃফূপপ বর্ণনা করিয়াছেন, হে

 উদ্দেশ্য। সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত। রাসূনূন্মাহ্ (সা) এই দশ দিহি রোযা রাখিতেন। এই দশ দিন জরাফার দিনে শামিল করে। মুসলিম শরীফফ হযরত কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। এক্বার রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে আরাফার দিনে রোযা রাখার ফ্যীলত সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি বলিলেন :
احتسب على الله ان يكفر السنـة الماضيـة والاتيـة

ইহ দ্বারা আমি এক বৎসর পৃর্বের ও এক বৎসর পর্রের ঔনাহ ফমা হইবে বলিয়া आশা রাখি।

যিলহজ্জ মাসের প্রথশ দশদিন কুরবানীর দিনকে শামীল করে। আর কুরবানীর দিনকে বড় হজ্জের দিনও বলা হয়। এবং হাদীস শরীকফ বর্ণিত.ঃ এই দিননিিই আল্মাহ্র নিকট সর্বাপেক্মা উত্তম দিন। সারসংক্ষেপ হইন, এই দশ্রদিন বৎসরে সর্বাপপফা উত্তম দিন রামযयানের শেষ দিন অপেক্ষাও এই দশ দিনের ফयীলত অর্তাধিক। কারণ, শেষ দিনে ভেই সকল আমল করা যায়। যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে সেই সকন আমল করা সষ্ব। কিন্ত যিলহজ্জের এক বিশেষ বৈশিষ্টা আছে যাহা রামযানের ম.ষ্য অনুপস্থিত। आর তাহা হইল, হজ্জ। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, রামাযাযানের শেষ দশ দিনের মর্যাদা সর্বাপেক্মা বেশী। কারণ, এই দশ দিনেই ‘লাইলাতুল কাদূর’ সমাগত হয়, যাহা হাজার রাতের ইবাদত অপপক্লা উত্তম। কোন কোন তাফস্সীরকার বলেনন, যিলহষ্জ মালের প্রথম দশ দিনেন মর্যাদা বেশী এবং রমযান মালের শেষ দন রাত্রের মর্যাদা বেশী। এই মত মানিয়া লইলে বিভ্ন্ন দনীল সমূহের মধ্যে বিরোেধ্রে মীমাংসা ইইয়। যায়।

[^1] সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিন্দিষ দিন সমূহ इইন যিলহজ্জ মাসের দশ দিন ও উহা সংল্নু তিন দিন। হयরত ইবৃন উমর (রা) ইবরাহীম নাখয়ী (র) হইতেও অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বন (র) হইতেও অনুর্রপ এক রিওয়াt়্েতে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় মত, ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... .:. ইবุন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্দিষ্ষ ও জ্ঞাত দিনসমূহ মোট চারদিন, ১. শিলহজ্জ মাসের দশম তারিখ (কুনবনীীর দিন) এবং কুরবানীর দিন্নের পরের তিনদিন, সনদটি বিখ্ধ। সুদ্দী (র) বনেন, ইমাম মালিক ইবৃন জানাস (র)-এর মাযহাব ইহাই। এইমত ও ইহার পূর্ববর্তী মতের পক্ষে এই आয়াতি করে।

চতুর্থ মত, নির্দিষ দিন দ্যারা আরাফার দিন, কুররবানীর দিন ও উহার পররবর্তী দিনটি উट্দেশ্।। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব ইহাই । ইবุন ওছব (র) বলেন, ইব্ন যায়িদ ইবุন আসলাম (র) ঢাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন শে, জ্ঞাত দিন সমূহ আারাফার দিন, কুরবানীর দিন ও তাশরীকের দিনসমুহ।




মহান আল্লাহ্র বাণী :

যাহারা কুরবানীর পঙ্র গোশ্ত খাওয়াকে ওয়াজিব বনিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা এই আয়াতকক দলীল হিসাবে পেশ করেন। কিষ্ুু অধিক|ংশ| উলামায়় কিরামের মতে কুরবানীর গোশ্ত আহার করা মুস্তাহাব। বেমন বর্ণিত আছে, রাসূলুল্মাহ (সা) যখন তাঁার কুরবানীর পঙ যবেহ্ করিলেন, তখন প্রত্যেক পশ্ হৃতে এক এক לুকরা গোশৃত লওয়ার হকুম করিলেন। রান্ন করা হইলে উহা হইতে তিনি আহার কর্করলেন এবং ইহার ब্রোল পান করিলেন। আবদুল্মাহ ইব্ন ওহব (র) বলেন, আমাক্ ইসাম মালিক (র) বলিলেন, কুরবানীর গোশ্ত আহার করা আমার নিকট পসদ্দনীয়। কারণ আল্লাহ্ ত'আলা করিয়াছ়েন ই ইব্ন ওহব (র) বলেন, ইমাম লাইস (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনুক্রপ


তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা তাহাদের য়েহকৃত পশ্ ইইতে আহার করিত না। কিত্ুু আল্লাহ্ ত'অলা মুসনমানগণকে উহা আহার করিবার অনুমতি দান করিয়াছ্েন। যাহার ইচ্ম আহার করিবে যাহার ইচ্ঘ আহার করিরেব না। মুজাহিদ ও আতা (র) হইতেও অনুর্র বর্ণিত আছে। হৃশাইম (র) হুাইন সৃত্রে মুজাহিদ (র) शইতে
 ২) এর অনুর্রপ কারণ। ইহা দ্মারা শিকার করিবার অনুমতি আছে কেবল ইহাই বুঝান উদ্রেশ্য। স্বীকার করিতেই হইবে ইহ উল্mশ্য নহে। অনুふূপভাবে ।

 পড় (সূরা জুম'শা : ১০) । ইহ দ্মারা কেবল জীবিকা উপার্জনের জনা যगীন্ন ছড়াইয়া অনুমতি করার উফ্দশ্য। আাল্ধামা ইবৃন জরীরেরে মনোপৃত তাফ্সীর ইহাই। যাহারা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন এই কুরবানীর গোশতের অর্ধ্রক সাদাকা কর্রিতে হইর্ব তাহার নিম্নোক্ত আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন :

অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং অসহায় দরিদ্র লোককেও আহার
 ভাগ কুরবানীরদাত নিজ্জে আহার করিবার জন্য বলিয়াছছন এবং অর্বশষ্ট অর্ধ্কক অসহায় গরীব লোক দিগকে খাওয়াইবার জন্য হকুম করিয়াছেন।

ঢৃতীয় মত হইন, কুরবানীর গোশ্ত তিন ভাগে ভাগে বিভক হইাে। এক তৃত্তীয়ংশ| কুরবানীরূদাত নিজে খাইবে। একাংশ হাদীয়া হিসাবে ভাগ করিবে এবং একাং্৷ সাদাকা করিবে।

ভেমন ইরশাদ হইয়াছে :


কুরবানীর গোশ্ত হইতে তোমরা নিজেরা আহার কর এবং যাহারা সাওয়াল করিতে বিরত থাকে এবং যাহারা সাওয়ান করে তাহাদিগকেও আহার করাঁও (সূরা হজ্জ: ৩৬)। এই সপ্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিতেছে।
 মনুমের নিকট ভিক্ষ করিতে বিরত থাকে। কাতাদাহ (র) বলেন, বিকলাং ব্যক্তি। মুকাতিল (র) বলেন, 'البانس ' হইন অন্ћ ব্যক্তি।
 ইহার এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছছন ঃ অতঃপর তাহারা যেন মাথার চূল পৃথক করিয়া কাপড় পরিধান করিয়া এবং হাতের নখ কর্তন করিয়া ইহাম ভঙ করে। আতা এবং মুজাহিদ (র) হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে জনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমাহ ও মুহাম্মদ ইবุন কা‘ব আল কুরাযী (র) ও অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছূন। হযরুত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরিমাহ (রা) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, التفت অর্থ হ!্জ্জর আহ्কাম, অর্থৎ অতঃপর তাহারা বেন হজ্জের আহকাম পূর্ণ করে।

মহান আল্লাহ্ন বাণী :
 আनী ইবৃন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ আয়াত্র ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, 'তাহারা যেন কুরবানীর পণ্ভ যবেহ করিবার যেই মানত কর্করয়াছুন উহা পৃর্ণ করে।' ইবৃন আবূ নজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, তাহারা বেন হজ্জ, কুন্রানী, কিংবা আরো যাহা কিছু মানত করে উহা পূর্ণ করে। লাইস ইবৃন जাবূ হুসাইন (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'তাহারা যেন সকল ন্নিদ্দিষ মানত পূর্ণ করে’। ইকরিমাহ (র) বলেন, 'তাহারা যেন তাহাদের হজ্জ পূর্ণ করে’। ইযাম আহমাদ ও ইবৃন আবূ शাতিম (র) বনেন, আবূ হাতিম (র) সুফিয়ান (র) হইতে বা্ণত শ্েে, আলোচ্য
 তাহার উপর ক্য়েটট কাজ জরুরী হয়। বেমন, বাইহুদ্gাহর ঢতওয়াফ করা, আরালায় ও মুযদালিফায় जবস্থান করা, নির্দিষ্ট হকুম মুতাবেক কংকর নিক্ষপ করা ইত্যাদি। ইমাম মালিক (র) হইতে অনুরূপ রিওয়ার্য়ত বর্ণিত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্ন বাণী :
 করে। মুজাহিদ (র) বলেন, কুরবানীর দিনে বেন তাহারা ওয়াজিব তাওয়াফ সশ্পন্ন করে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা অাবূ হামযা (র) হইহত বণ্ণি। তিনি বলেন, আমাকে একবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিল্লেন, তুমি কি সূরা

 বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও এই র্রপ করিয়াছেন। তিনি কুরবানীর fিনে যখন মিনা ইইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, সর্বপ্রথম তিনি সাত কংকর নিকক্ষপ কর্করললন। অতঃপর তিনি কুরবানীর পঙ যবেহ্ করিলেন, এবং স্বীয় মাথা মুণ্যাইলেন এনং সর্বশ্বষ তিনি তাওয়াফ করিলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীীফ হয়র ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,



মানুষকে এই নিদের্শ দেওয়া হইয়াছে বে, তাহাদের সর্বশেষ আমল য্যেন বাইতুন্নাহর তাওয়াফ হয়। অবশ্য ঋহুমতি মহিনার ব্যাপারে সহজ ব্যবস্থা গহন হইয়াছে তাহাদের জন্য তাওয়াফ করিতে হইবে না’। ইহ বিদায়ী তাওয়াফও বটে।

घহান আল্লাহ़त বাণী :


याহারা এইমত পোষণ কর্রেন যে 'হাতীমে কা'বা-এর বাহিরে ঢাওয়াফ করিতে হইবে’ অর্থাৎ হাতীমে কা‘বাকেও তাওয়াকের মধ্যে. শামিল করিতে হইরে। কারণ বেই স্থানটি হাতীম নামে অবহিত উহাও হযরত ইবৃরাহীম (আ)-এর সেই পুরাতন ভিত্তি অংশ বিশ্ষ যাহার উপর বাইতুন্মাহ নির্মাণ করা হইয়াছিল। পরবর্তীকাল়̣ ব্যয়ীহনে অক্ষম হইবার কারণে কুরাইশণণ ৫ স্থানৗুক বাইতুন্ধাহর বাহিরে রাখিয়াছিন। অর এই কারণণ রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাওয়াফ কালে ঐ স্থানকে ভিত্রে রাখিয়া তাওয়াফ করিত্তন। রাসূলুল্মাহ্ (সা) শামী দুই কোণে হাত নাগাইতেন, চুম্বন খাইতেন না। কারণ উহা হযরতত ইবরাহীম (আ)-এর সেই পুরাতন ভিত্তির অন্তুভ্ভুক্ত নহহ। ইব্ন আবূ হা্িিম (র) বনেন,

 তাওয়াফ করিতেন। কাতাদাহ (র) হযরত হাসান বাসরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাইতুল্ধাহকে ‘পুরাত্ন ঘর’ বলা হইয়াছে। কারণ এই ঘরই সর্বপ্রথম निর্মিত হইয়াছে। आবদুর রহমান ইবৃন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) অনুন্রপ বলিয়াছছন। হয়ত ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাইতুল্মাহ কে 'আতীক’ এই কারূণ বনা হয় বে, হযরত নূহ্ (এা)-এর তূফানে যখন সারা বিশ্ব ডুবিয়াছিল তখন এই ঘরটি
 यালিম এ ঘরকে বিজয় করিতে পারে নাই। অর্থাৎ যালিদ্মের যুলুম হইতে এই ঘর সর্বদা নিরাপদদ রহিয়াছে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) ও অনুส্রপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। হাম্মাদ ইব্ন্ন সাनागাহ (র) ..... হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন, বেহেতু আল্মাহ্ তা‘অালা সকল যানিম হইতে এই ঘরকে রক্ষ কর্যিয়াছেন এই জন্য বে ইহাকে ‘অতীক’ বলা হয়। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মুহাম্দদ ইব্ন ইসমাঈল এবং আর্রে অন্小ক ..

আবদুন্নাহ্ ইব্ন যুবাইর (র) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াহেন :

এই ঘরকে আতীক (নিরাপদ) এই কারণে নামকরণ করা ইইয়াড্ডে বে কোন যালিম ইহাকে দখল করিতে পারে নাই।

ইবุন জরীর (র) ... ... ... আবদুদ্ধাহ ইব্ন সানিহ্ (র) হইতে অত্র সূত্রে অনুরুপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমমিयী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান, গরীব, । তবে তিনি ইমাম যুহরী (র) হইতে অপর এক সূడ্खে মুরসালสূপে হাদীসটি বর্ণনা কর্কয়াছেনন





আর ভেই ব্যক্তি আল্লাহৃর হারামকৃত বস্থু ও ঢাহার নাফ্রমানী হইতে বাঁচিষ়া থাকিবে উহা ঢাহার প্রতিপালকের দরবারে বড় উও্ত্ম কাজ। অর্থাৎ আল্মাহ্র হকুম পালন করিলে সাওয়াবের অধিক্নারী হওয়া যায়, অনুন্রপভাবে তাহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বির্তত থাকনেও সাওয়াব লাভ করা যায়।

ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, মুজাহিদ (র) বনেন,
 হইয়াছে। ইব্ন যায়িদ ও অনুর্রপ বলিয়াছেন।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

## 

তোমাদের জন্য সকল পশ্ হালাল করা হইয়াছে, কিত্রু থেই সকল বশ্হু তোমাদের পক্ষে হারাম তোমাদের কাছে তাহা পাঠ করিয়া শোনান হইয়াছে। শেসন-মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর্মমাংস এবং ハ্যই সকল পঙ্কে আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের নামে যরেহ করা হয়। আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু. $\qquad$ (সৃরা মায়িদা : ৩)। ইবৃন জরীী (র) এই তাফসীীর কর্রিয়াছেন এবং কাতাদাহ (র) হইঁতে নকল কর্রিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


তোমরা অপবিত্রত অর্থাং মূর্তিসंমূহ বর্জন কর এবং মিথ্যাকथা হইঢডও। আল্লাহ্ ত‘আলা অত্র আয়াতে শিরক-এর সহিত মিথ্যাকথাকে যুক্ত করিয়াছেন। কারণ মিথ্যাকথাও শিরকের ন্যায় জযন্য অপরাধ।

বেমন অन্য আয়াতে ইরশাদ ইইয়াছে :

 . اللُهِ مَا لاَ تَعْلَمْوْنِّ
আল্লাহ্ ত'অালা যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অঞ্ষীল কাজকে হারাম করিয়াছেন, আরো হারাম করিয়াছ়ন তুাহ্, অবাধ্যত ও শিরককে যাহার ককান দলীল আল্মাহ जবতীর্ণ করেন নাই এবং আ|্gাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যাহা তোমরা জাননা (সূরা আররাফ ঃ ৩৩)। মিথ্যাসাক্ষীও ইহার অন্তর্ডুক্ত। বুথারী ও মুর্সলিম শরীীফ গ্রহৃদ্রে

বর্ণিত হযরত আবূ বাকরাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূন্লূল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

## 

আমি কি ঢোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় ওনাহ কি তাহা বলিয়া দিব না, আমরা বनिलाম, जবশ্যই বলুন। তিনি বলिলেন সাবধান, মিথ্যাকথ্যা, মিথ্যাস্বাক্ষী। এই কথ্যা তিনি বার বার বলিতে লাগিলেলন, এমন কি आমরা মনে মনে বনিতে লাগিলাম হায়! यদি তিনি নীরূব হইতেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মারওয়ান ইব্ন মু'জাবিয়াহ ফাজারী (র) ... ... ... আয়মান ইব্ন খুবাইস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্মাহ্ (সা) খুত্বা দিতে দগায়মান ইইলেন, তথন তিনি বনিন্েে :
يـايـها النـاس عدلت شهادة الزورِ الإثشراك بـالله

হে লোক সকল! মিথ্যা সাক্ষীকে আল্লাহর সহিত শিরক সমতুল্য করা৷ হইয়াছে। এই কथা তিনি তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ
فَاجْتَبْبُوْا الرِّجْسَ مِنَا الَاوْتَانِ وَاجْتَبْبُوْا قَوْلْ الزوُور

ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি आহমাদ ইব্ন মানী (র)............ মারওয়ান ইব্ন মু আবিয়া (রা) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, হাদীসটি গরীী। সুফি্য়ান ইবৃন যিয়াদ (র) ব্যতিত অন্য কোন রাবী ইইতে আময়া জানি না। অতএব তাহার পক্ষ হইতে হাদীসটি বর্ণিত হইฺয়াছে কিনা এই বিযয়় মতবিরোধ হইয়াহে। ইহা ছাড়া আয়মন ইব্ন খুরাইস (র) রাসূলূল্নাহ্ (সা) হইতে হাদীসটি ऊ⿵冂য়াছেন কিনা ঢাহাও আমরা নিষ্চিত জানি না। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ (র) ... ... ... খরীম ইবৃন ফাতিক আসাদী (র) হইঢে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূনুন্নাহ্ (সা) ফ্জরের সালাত পড়িলেন, এবং সালাত হইতে অবসর হওয়ার পর দজায়মান হইয়া বলিলেন :
عـل لـت شثـهـالدة الـزو

মিথ্যা সাশ্ষীকে আল্লাহ্র সহিত শিরক করার পর্যায়ের করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি এই জয়াত তিনওয়াত করিলেন :


সুফিয়ান সাওরী (র) আসিম ইবৃন আাু নুজুদ (র) ... ... ... ইবৃন মাসউদ (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন :
عدلت شـهادة الزوور الاإشر اك بـاللّه

অতঃপর তিনি আয়াত পাঠ করিলেন।
মহান আল্লাহ্র বাণী :
 কেবলর্মাত্র সত্যের প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন প্রকার শিরকে জড়িত হয় না। যাহারা শিরক করে , আল্লাহ্ ত।'আলা তাহাদের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

আর যে ব্যক্তি আল্নাহ্র সহিত শিরক করে সে যেন আসমান হইতে অধঃপতিত হইয়াছে।' ${ }^{\prime}{ }^{\prime 2}$

 কাফিরদের মৃত্যু ঘটায় এবং তাহার রুহ্ লইয়া আসমানে আরোহণ কর্র, তাহার জন্য আসমান-এর দ্বার খোলা হয় না। বরং সেখান হইতে তাহার রহ্হ্রে নিক্কপ করা হয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন, ‘হাদীসটি সূরা ইব্রাহীग-এ ববস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা‘আলা সূরা আন‘আমে মুশরিকদের জন্য আরো একটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। আর তাহা হইল :


আপনি বলুন, আল্লাহ্কে বাদ দিয়া কি এমন বস্তুকে আমরা পূজ। করিব যাহা না আমাদের কোন উপকার করিতে পারে, আর না কোন ক্ষতি র্করিবার সামর্থ রাথে ? আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদিগকে হিদায়েত দান করিয়াছেন, ইহার পরও কক সেই ব্যক্তির মত আমরা উল্টা প্রত্যাবর্তন করিব। যাহাকে শয়তানের দল পাগল কারয়া তুলিয়াছছ। यাহার ফলে সে অস্থির ও দিশাহারা অবস্থায় ঘুরিতেছে। তাহার ককছু সাথীও আছে যাহারা তাহাকে আহ্নান করিতেছে, যেন তুমি আমাদের কাছছ আস। আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্র হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত (সূরা আন‘আস ঃ ৭১)। অত্র আয়াতে ইく্ন কাছীর—৫ (৭ম)
 ও জিন পাগন কর্রিয়া ফেনিয়াছে।


অনুবাদ ঃ (৩২) ইহাই আল্লাহ্র বিধান এবং কেহ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করিলে ইহাতে তাহার হ্রদয়ের তাক্ওয়া সঞ্জাত। (৩৩) এই সমস্ত আন‘আম তোমাদিগের জন্য নানাবিধ উপকার রহিয়াছে এক নির্দিষ্টকালের জন্য, অতঃপর উহাদিগের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ् তা‘আলা ইরশাদ করেন : اللَّه ব্যক্তি আল্লাহৃর নিদর্শনাব্লী অর্থাৎ তাঁহার নির্দেশ সম্মুহের মর্যাদা রক্শা করে অর্থাৎ উহা পালন করিয়া চনে। করা অন্তরে আল্লাহকে ভয় করিবার দরুনই হইয়া থাকে। কুরবানীর পফর় गর্যাদা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। হাকাম (র) মিকসাম (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইবিন আব্বাস (রা) হইইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরবানীর পশ মর্যাদা রক্ষা করিবার অর্থ হইল, উহাকে মোটাতাজা করা।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ ... ... ... ইব্ন আব্বাস
 কুরবানীর পঙ্কে লাল্লন পালন করিয়া উহাকে মোটা ও সুন্দর করাই হল কৃরবানীর পশ্র মর্যাদা রক্ষা•করা।

আবূ উমামাহ (র) ... ... ... সাহ্ল (রা) হইতে বর্ণিত। অगরা সদ্লানায় কুরবানীর পশুকে লালন পালন করিয়া মোটা ও সুন্দর করিতাম। এবং মুসলসানগ্ণ.ণর ইহাই সাধারণ নিয়ম ছিল। রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছিলেন ইমাম বুখারী (র)।

হযরত অব̨ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ د عـفر اء أحب إلى اللَّه مـن دم سـوديـن বর্ণের পঋুর রক্তের তুলনায় উত্তম। ইমাম আহমাদ ও ইব্ন गাজাহ (র) হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন। সাদা বণ্ণের পশ কুরবানী করা অধিক উত্তস fকন্ত। অন্যান্য বর্ণের পশ্কে কুরবানী করা জায়িয আছে।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত :
ان رسول الللّه صلى اللّه عليـه وسلم ضحى بكبشـين امـحـلين اتـرنـين
রাসূলুল্মাহ্ (সা) শিং বিশিষ্ট দুইটি সাদা কালো বর্ণের ভেড়। কুরবানী করিলেন। হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
ان رسـول اللّه هلى اللَّه عليـه وسـلم ضـحى بـكبـش اتـرن كحـيـل يـاكل
فـى سـواد و يـنظر فـى سـواد وعشى فـى سـواد

রাসূলুল্মাহ্ (সা) শিং বিশিষ্ট একটি সাদা কালো বর্ণ্ণে ভেড়| কুরবানী করিলেন, यাহার মুখ, চক্ষু ও পা কালো ছিল। হাদীসটি সুনান গ্রন্থে সমূহে বার্ণত । এবং তিরমিযী (র) বিষ্ট্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সুনানে ইব্ন মাজাহ শরীফে হযরত আবূ রাফি‘ (রা) হইরত র্বার্ণত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) অত্যন্ত মোটা চিতা ও শিং বিশিষ্ট দুইটি খসী যবেহ্ র্করর্লন। ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ (র) হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণন৷ করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্মাহ্ (সা) দুইটি মোটা তাজা চিতা শিং বিশিষ্ট খাসি যরবহ্ র্করললেন। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্মাহ্ (সা) আমাদিগক্ক খাসী ক্রুয়কালে উহার চক্মু, কান ভালভাবে দেখিয়া লইতে হুকুম করিয়াছেন। অगর। যেন এমন পশু কুরবানী না করি যাহার কানের অগ্রভাগ কিংবা পশ্চাৎভাগ কাট।, লম্ভাভা. যা যাহার কান চিড়া কিংবা যাহার কানে ছ্দ্র আছে। হাদীসটি ইমাম তির্রামযী সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

इযরত আলী (রা) হইতে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাছ্ (সা) কান কাটা পセকে কুরবানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, অর্ধেক বেশী কানকাটা কিংবা শিং ভাঈা হইলে উহা দ্বারা কুরাবানী কর যাইরে ন।। কোন কোন ভাষাবিদ বলেন, যদি উপরের শিং ভাগিয়া যায় তরে উহাক্ক আরবী ভাষায়
 হয় এবং হাদীসের শব্দ হইল عضب الاذن - الـحضب অর অর্থ হইল, কানের কিছ্র অংশ কাটা। ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে এইর্রপ পশুকে কুরবানী কর৷ জায়িয আছে অবশ্য মাকর্রহ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ভাঙ্গা শিংগ ও কান কাটা পশর় দ্|ার। কুরবানী করা জায়িয নহহ। দলীল হিসাবে এই হাদীসকেই তিনি পেশ করেন। ইगাম गালিক (র) বলেন, यদি শিং দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় তবে তো উ়হা দ্বারা কুরবানী জাায়িয নহে। যদি রক্ত প্রবাহিত না হয় তবে নে ক্ষেত্রে উহা যথেষ্ট হইবে।

 কাটা। ইমাম শাফिয়ী ও আসমায়ী (র) এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছছন। الخرقا অর্থ ঐ সব পঙর কান গোলাকার করিয়া ছ্দি করা হইয়াহ্।। হযরত বারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বזিনন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কুরবানীর পய্র মা্যা চারাটি দোষের মধ্য ধ্থেক কোন একটি থাকিলে উহা দ্মরা কুরবানী বৈধ নহে। ১. টেড়া হওয়া, যাহার টেড়া হওয়া স্পষ্ট ২. রোগাক্রান্ত হওয়া, যাহার রোগও স্পষ্ট ৩. বিকলাছ হওয়া-যাহার
 ₹দীসটি ইমাম আহমাদ (র) ও সুনান্গগ্হকারগণ বর্ণনা কর্রিয়াছছন। বষ্যুত এই সকল দোবে দুর্বলতার কারণে মাংসের পরিমাণ কম হইয়া থাকে। এই কারাণ। উহা দ্বারা ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে কুরবানী জায়িয ন নহে। হাদীস দ্বারা ইহাই প্রगাণ।

সাধারণ রোগে আক্রান্ত হইলে ঐ পশককক কুরবানী করা যাইরে কিনা এ সপ্পর্কে ইমাম শাফিয়ী (র) হইতে দুই মত বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ দাটদ (র) উত্বাহ ইব্ন आবদूল সুলাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্बাহ् (সl) অত্য দুর্বল, মূল হইতে কান কাট, শিং ভাঙ্গ ও অন্ধ পশ্কে কুরবানী করিতে নিয়েষ র্করয়াছেন। यদি এই প্রকার দোষমুক্ত পঙ যবেহ্ করা হয় তবে উহা যথেষ্ট হইরে না। অবশা কোন পশ্র কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ হইয়া যাইবার পর যদি উল্gেছিত কোন দোর্য প্দাযী হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মंতে কুরবানী করা জায়িয হইবে। কিত্তু ইমাম আयম আবূ হনীফা (র)-এর মতে তখনও জায়িয হইবে না।

ইমাম আহমাদ (র) আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াঢ্েন, 㐿ন বােন, একবার
 উহার একটি উরু লইয়া গেল। आমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে এ সস্শর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ তুমি ইহাকেই যবেহ্ কর। ক্র্য় করিবার সময়ই কুরবানীর পঙ্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে ভে উহার চক্মু, কর্ণ দোষমুক্ত কিনা। তখন uর্যদ কোন পও সুদ্দর ও মোটাতাজা হয় তবে পরবর্তীকালে কোন দোযযুক্ত হইলে কুরানীতত কোন অসুবিধা হইবে না। ভেমন ইমাম আহমাদ (র) ও আবূ দাউদ (র) আবদুল্बাহ উসন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (র) কুরবানীর জন্য একটি উত্তম প* নির্দিষ্ট করিলেন, যাহার মূল্য তিন হাজার দীনার। অতঃপর হয়ত উমর (রা) রাসূनूল্बाহ--এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তে| তিন হাজার দীনার মূল্যের একটি উট কুর্যানীর জন্য নির্দিষ্ঠ করিয়াছি। আমি কি উহা বিক্রুয় করিয়া উহার মূল্য দ্বারা আরো অনেক পশ ক্র্য করিয়া আা্লাহ্র রাহে কুরবানী করিতে পারি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনিলেন ঃ না। তুম্মি উহাই কুরবানী করিবে। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন অাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরবানীর উটসমূহ আ|্নাহ্র নিদর্শন সমূহের অत্তভুত্ত।
 ও নিদর্শন হইল বাইতুল্মাহ। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মূ-া (র) বলেন, অরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করা, জামরা সমুহ, কংকর নিক্ষেপ করা, মাথা মুఆান ও কুরবানীর ঊট সমূহ আল্gাহ্র নিদর্শন।

## মহান আল্মাহ্, বাণী :



কুরবানীর উট সমূহে তোমাদের জন্য অনেক উপকার রহিয়াছছ। লায়ন, উহার দুধ পান করা, উशার পশম ও উন ব্যবহার কর। নির্দিষ্টকান পর্גন্ত উহার উপর আরোহণ করিয়া সফর কর়া।

 নির্দিট না করিবে উহা দ্যারা উপকৃত হইতে পারিবে। মুজাহিদ (র) বালেন, অরোহণ করা, দুধ পান করা ইত্যাদি ততক্ষণ পর্যত্ত জায়িয যাবৎ না উহাকে কৃরবানীর জন্য নামকরণ করিবে। কিব্ৰু নামকরণ করিবার পর আর উহা দ্বার। এ সকল উপকার ঞ্ৰহন করা যাইবে না। আত।, যাহ্হাক, আতা আন-খুরাসানী এবฺং আর্রা অন্নাক এই মত্ত্য করিয়াছেন। অन্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, यদি প্রয়োজন হয় তরব কুরবানী জন্য নামকরণ করিবার পরও উহার দ্বারা উপকৃত रওওয়া যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফফে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাহার কুরবানীর উট হাকাইয়া লইয়া যাইর্তছিল। রাসূলুল্নাহ্ (সা) উহাকে দেখিয়া বলিলেন : ‘‘। " উহাতে তুমি আরোহন কর। লোক্কট বলিল, ইহা
 হও না কেন ? তোমার বিনাশ হউক। মুসলিম শরীফে হ্যরত জাবির (রা) হইতে
 তাহার সাহাय্ গ্রহণ করিতে বাধ্য হও, তখন উহাত্ উত্তমক্রপ সাওয়ার হইতে পার। ও'বা (র) হইতে বর্ণিত বে, একবার তিনি এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উ島 টানিয়া লইতে যাইতে দেখিলেন, উষ্ধ্রীর সহিত ইহার বাচাও আছে। তথন তিনি বলিলেলে, বাচ্ছার দুধ পান করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা তুমি পান কর্রিত্ত পারিবে। যখন কুর্বানীর দিন সমাগত হয় তখন উষ্ট্র এবং উহার বাচ্ছা উতয়কক যাবহহ র্করিরে।

## মহান আল্লাহ্র বাণী :

 হইবার স্থান হইল নিরাপদ কা‘বা গৃহের নিকটস্থ স্থান ।

 উভয় আয়াত দ্বারা ইহা স্পষ্ট যে কুরবানীর পশ্ যবেহ্ করিতে হইা.লে বাইতুল্মাহর নিকটস্থ স্থানেই করিতে হইবে। الْ (র) आতা (র) ইইতে বর্ধনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিতেন, كل مـن طـاف بـالـــيــت فـــــد حل कরিল সে হালাল হইল 1 বর্ণনা করা হইয়াছে।


অনুবাদ ः (৩৪) আমি প্রত্যেক সম্পদ্রায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করিয়া দিয়াছি যাহাতে আমি তাহাদিগকে জীবনোপকরণস্বরুপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়াছি সে ণ্লির উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে। তোমাদিগের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং ঢাঁহারই নিকট আত্নসমর্পন কর এবং সুসংবাদ বিনীতগণকে। (৩৫) যাহাদিগের স্রদয় ভর্য়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যাহারা তাহাদিগের বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং অমি ঢাহাদিগকে যে রিযক দিয়াছি তাহা ইইতে ব্যয় করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ কর্রেন ঃ কুরবানীর পশু যবেহ্ করা এবং রক্ত প্রবাহিত করা প্রত্যেক ধর্মেই একটি বিশেষ বিধান ছিল। আলী ইবৃন অনৃ তালহা (র)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 1 উম্মাতের জন্য আমি একটি ঈদের দিন নির্ধারণ করিয়াছি। ইর্করামাই (র) বলেন,
 স্থান অর্থাৎ প্রত্যেক উন্মাতের জন্য একটি কুরবানীর স্থান নির্ধারव। কর্কারয়াছা ।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

যেন তাহারা সেই সকল নির্দিষ্টে পশ্তর উপর আল্পাহ্র নাম উচ্চারণ কর়র যাহা তিনি তাহাদিগকে রিযিক হিসাবে দান করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিস শর্রীফ্ফ অন্ৃদ্বয়ে হयরত
 আনা হইল। অতঃপর তিনি ‘বিসমিল্লাহ্’ পাঠ করিলেন, ‘আল্লাহু আকনার’ বলিললেন এবং উহার গর্দনের উপর পা রাখিয়া যবেহ্ করিলেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াयীদ ইব্ন হার্দন ... ... ... যাায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণিত। ত়িনি বলেন, একবার সাহাবাত়় কিরাম জিজ্ঞাসা র্করালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কি ? তিনি বলিলেন : : পিতৃপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নাত। অতঃপর সাহাবায়া fকরাম জিজ্ঞাসা
 প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে একটি নেকী হইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, পশান্गর বিনির্ময়েও কি সাওয়াব হইবে ? তিনি বলিলেন, প্রত্যেক পশমের বিনিময়্যও সাজয়াব হইরে। ইমাম আবূ আবদুল্নাহ ইবিন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ (র) তাঁহার সুনান গ্র.ইও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


তোমাদের ইলাহ কেবলমত্র একজনই। অতএব তোমরা কেবল তাঁারই অনুগত হইয়া থাক। যদিও আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীয়াত পৃথক পৃথক এনং ককোন ককান শরীয়াত কোন শরীয়াতকে মানসূখ ও রহিত করিয়াছে। কিন্ত তাঁহাদের প্রত্য্য.কেই একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবার জন্য আহব্বান করিতেন।

ইরশাদ হইয়াড় :


आপনার পৃর্বে থেই সকল নবীকেই আমি প্রেরণ কর্রিয়াছি, তাহার নিকট আমি এই ওইী প্রেরণ করিয়াছি বে, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ-মা'বূদ নাই। অতএব তোমরা কেবল আমারই উপাসনা কর (সূরা আধ্বিয়া : ২৫)। বেহেহু মাবূদ-ইলাহ কেবল আল্बাইই।

 نَ
 यাহারারা যুনুম করে না আর তাহাদের প্রতি যুনুম করা হইলে প্রতিশোধ অ্অহন করে না।

隹 जর্থ্氏

 করিব অথবা ধ্ণংস হইয়া যাইব।
 অর্থ্াৎ সাতকারী ও দশকারী সকলেই ইयाফাত এর সহিত অর্থাৎ الصلؤوة পড়িয়া थাকেন। ইবุন সুমাইফি, الصلؤة কে পড়েন।
 মতে المقيـى এর শেষের নূনকে তাখফীফ ও সহজ করিয়া পাড়েবার জন্য ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইযাফাতের কারণণ নহে। ইযাফ্তের কারণে র্যেনিয়া দেওয়া হইলে
 অর্থাৎ তাহাদের উপর আল্লাহ্ ব্যই সকন ফর্য পালন করিবার দায়িত্ অর্পন করিয়াছেন তাহারা উহা যথাযথতাবে পানन করে। তাহাদিগকে যেই হালাল রিযিক দান করিয়াছি তাহারা উহা স্বীয় অা্ডীীয়-ব্বজন, দর্দ্রি ও মুখাপেক্ষীগণের জন্য ব্যয় করে। এবং আল্ধাহ্র হুকুম ও সীगারেখা নংঘ্মন না করিয়া তাহারা মাখলূকের প্রতি সদ্ব্যবহার করে। কি্ট্ম মুনাফিকদের চরিিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

 تَتُْكُرُوْنَ
অনুবাদ : (৩৬) এবং উ庆কে করিয়াছি আল্লাহর নিদর্শনশলির অন্যতম, তোমাদিগের জন্য উহাতে মঙল রহিয়াছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ়্মান অবস্থায় উহাদিগের উপর তোমরা আল্লাহৃর নাম লও। यখন উহারা কাত হইয়া পড়িয়া যায় তখন তোমরা উহা হইতে আহ়ার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে, যাঞ্ঞাকারী অভাবগ্গস্তকে, এইভাবে আমি উহাদিগকে তোমাদিগের অধীন কর্নিয়া দিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

ঢাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা ঢাঁহার বান্দাগণের প্রতি যেই সকল ও অনুগ্রহ করিয়াছেন উহা প্রকাশ করিয়া বলেন বে, তিনি তোমাদিগের জন্য কুরনানীর পশ্ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকন পণ্কে তাহার নিদর্শনও করিয়াছেন আর উহাকে বাইতুল্মায় আল্লাহ্র দরবারে কুরবানীর পঔ ও হাদীয়া হিসাবে প্রেরণ করিবার জনা ইহাই সর্বোত্তম হাদীয়া হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে :


তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অসম্মান করিও না এবং কৃরবানী করিবার জন্য প্রেরিত পশ্ এবং ঐ ৫ সকল পশ্ যাহাদের গলায় রশি পরিধান করান্ হইয়াছে। আর ঐ সকল লোক যাহারা পবিত্র বাইতুল্লাহ উদ্দেশ্যে গমন করিতেছে। এই সকলের অসম্মান করিও না। (সূরা মায়িদা : २)

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে البدن অর্থ कি এই সশ্পর্ক্র অতা (র) বলেন, البدن অর্থ, উট ও গরু। ইব্ন উমর (রা) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব ও হাসান বাসরী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত। হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, البدن অর্থ উট। আমি (ইব্ন কাসীর) বলি, البدنـة অর্থ, উট। ইহাতে কাহারও দ্নিমত নাই। তবে গরুর উপর উহাকে প্রয়োগ কর৷ যায় কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত রহিয়াছে। তনে সঠিক মত হইল, ইব্ন কাছীর-৫৭ (৭ম)
 আছে।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে সাত পক্ষ হইতে একটি উট কুরবানী দেওয়া জায়িয। অনুরূপভাবে একটি গরু ও সাত জনের পক্ষ হইতে কুরবানী দেওয়া জায়িয আছে। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) হইরত বর্ণিত :
 البدنـة عن ســة و البقرة عن سبــة .
রাসূলুল্নাহ্ (সা)•আমাদিগকে একটি কুরবানীর উটে সাত জনকে শরীক হইবার অনুমতি দান করিয়াছেন। অনুর্রপভাবে একটি কুরবানীর গরুতেও সাত জনকে শরীক হইবারও অনুমতি দান করিয়াছেন।

ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াহ (র) বলেন, গরু ও উট্ দশ জন লোককর পক্ষ হইতে কুরবানী করা জায়িয আছে। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ও সুনানে নাসায়ী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বিষয়টি বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


তোমাদের জন্য ঐ সকল পশুর মধ্যে কল্যাণ অর্থাৎ পরকানে উত্ত্ বিনিময় রহিয়াছছ। সুলায়মান ইব্ন ইয়াयীদ (র) হইতে বর্ণিত :

 بمكان قبل ان يـقع مـن الار ض فـطيـبوبها نـفسا .
কুরবানীর দিনে মানুষ যত আমল করে, কুরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত করা অপেক্ষ আল্লাহ্র নিকট অধিক পসন্দনীয় আমল আর একটিও নাই। কিয়ামত দিবরে ঐ সকল পশ তাহাদের শিং;, ক্ষুর ও পশম সহ হাযির হইবে। কুরবানীর পশর রক্ত মাটিতে গড়াইবার পূর্বেই উহা আল্লাহৃর দরবারে কবুল হইয়া যায়। অতএব আল্লাহ্র এই অনুগ্রহে আনন্দিত হইয়া যাও। হাদীসটি ইব্ন মাজাহ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা কার্য়়াছছন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আবূ হাযিম (র) ঋণ গ্রহন করিয়া বাইতুল্নাহ শরীফে কুরবানীর পশ প্রেরণ করিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আর্পান ঈণ গ্রহন করিয়া

",ْْ ‘তোমাদের জন্য ইহাতে কল্যাণ রহিয়াছে’। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
مـا انفقت الو رق فـى شـى افضـل مـن نــيـرة فـى يـوم عيد

কুরবানীর ঈদে কুরবানী করায় যেই রৌপ্যমুদ্রা তুমি খরচ করিয়াছ উহা অপেক্ষা উত্তম কোন কাজে উহা তুমি খরচ কর নাই। ইমাম দারে কুত্নী (র) ঢাঁহার সুনান গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন, প্রয়োজন হইলে কুরবানীর পশ্র উপর আরোহন করা যাইতে পারে এবং উহার দুধ দোহন করা যাইতে পারে।

মহান আল্লাহৃর বাণী ঃ

তোমরা ঐ সকল পশ্শু সমূহের উপর দণ্গায়মান অরস্থায় আল্লাহ্র নাম উচ্চার়ণ কর।
মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্নাহ (র) হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমি ঈদুল আযহায় রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর পশচাতে সালাত পড়িলাম। তিনি সালাত ইইতে অবসর ইইলে একটি ভেড়া আনা ইইল। এবং তিনি উহ্া যবেহ্ করিলেন। যবেহ্ করিতে সময় তিনি বলিলেন ঃ

আল্লাহৃর নামে, আল্লাহৃ সর্বশ্রেষ্ঠ, হে আল্মাহ্! এই কুরবানী আমার পক্ষ হইতে এবং আমার উম্মাতের যাহারা কুরবানী করে নাই তাহাদের পক্ষ ইইতে।

হাদীসটি আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াঢছছন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, হযরত যাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের দিনে দুইটি দুম্বা যবেহ্ করিলেন। তিনি উহ্হ য.বহহ্ করিবার জন্য কিব্লামুখী করিলেন তখন, বলিলেন ঃ


ভ্যই মহান সত্তা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছছ আমি কেবল তঁহার প্রতি নিবিষ ইইয়াছি, आমি মুশরিকদের অন্তুক্তু নহি। আমার সানাত, আমার কুরবানী জমার জীবন

ও মৃহ্যু সব কিছুই রাব্মুন আলামীনের জন্য। ঢাঁহার কোন শরীীক নাই, আমাকে ইহার নিদির্শ করা হইয়াছে। আর আমি প্রথম যুসনমান। হে আল্মাহ্ ! তোমার পা্শ হইতে তোমার জন্য মুহাম্মদ ও তাঁহার উম্মাতের পক্ষ হইতে এই কুরবানী। অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) বিস্মিল্নাহ্' পাঠ করিলেন, আল্লাহ্ আকবার বলিলেন ও যবেহ কর্করেলেন।

आनী ইব্ন হুসাইন (র) আবূ রাফি, (রা) হইতে বর্ণনা তিনি বলেন, রাসৃনুল্লাহ্ (সা) যখন কুরবানী করিতেন، তিনি হৃষ্ঠপুষ্ঠ, শিং বিশিষ্ট দুইটি ভেড়া ক্রয় করিতেন এবং সানাত ও খুত্বা ইইতে অবসর ইইলে, উহার একটি ঈদগায় অানা হইত এবং রাসূলুল্মাহ্ (সা) স্বহস্চে যবেহ্ করিতেন। এবং এই দোয়া পড়িতেন :

- أللهم هذا عن امتى جميعها من شهدلل بالتوحيد وشهدلى بـالبلا

হে আল্ধাহ্ ! এই কুরানী আমার সকল. উশ্মাতের পক্ক হইত়. বে আপনার তাওইীদের ও আমার রিসানতের সাক্ষ্য প্রদান করে। অতঃপ্র অপর ভেড়া ও আনা इইন এবং উহাকে তিনি স্বহস্তে যবেহ্ করিতেন। তখন তিনি র্বলাত্ত : هذا عـن
 দর্র্রি মিসৃকীন লোকদিগকে উভয় প্রকার গোশ্ত হইতে আহার করাইত্ত। এবং নিজ্জে ও তাহার পরিবারেরে লোক উভয় প্রকার গোশ্ত ইইতে খাইত্ন। ৷ ইব̣ন সাজাহ হাদীসটি বর্ণন করিয়াছছন।

আ'মাশ় (রা) অরূ জুবইয়ান (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইবৃন আন্মাস (রা) হইতে বর্ণना করিয়াছেন, ${ }^{6}$ উহার সামনের এক পা বাধধিয়া তিন্ন পায়ের উপর দগায়মান করিয়া উহার উপর অা্্াহহর নাম উচ্চারव কর। অর্থাৎ এই দু'আ পড়িবে :
بِسم اللَه و اللَه أكبـر لَا الهُ إلا اللّه اللُهم منك ولك

মুজাহিদ, आওखী ও আनী ইবৃন আবূ তান্হ, (র) হयরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন তুমি উহার পা বাঁধিয়া র্ৰোনেে তখন উহা তিন পায়ের উপর দ厅য়মান হইবে। ইব্ন নজীহ (র) ও অনুক্রপ ও বর্ণना করিয়াছছন। যাহহহাক (র) বলেন, এক পা বাঁধিয়া ফেলিলে তিন পাফ়ের উপর দজায়गান হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণি। fর্তি একবার এক ব্যক্তির নিকট দিয়| যাইতেছিলেন, বে তাহার কুরবানীর উটক্ক শা|!়़ণ করিয়া যবেহ্ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, উহাক্ খাড়া করিয়া এক পা বাঁধিয়া রাসূন্নুল্নাহ্ (সা)-এর সুন্নাত মুতাবিক যবেহ্ কর।

হযরত যাবির (রা) হইতে বর্ণিত। রাসুনুল্बাহ (সা) ও তাঁহার সাহাব|ণণ উটের্র পা বাধিয়া जবশিষ্ঠ তিন পায়ের উপর খাড়া করিয়া নহর করিতেন। হাদীর্সটি অবূ দাটদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন লাহীजাহ (রা) বলেন, আত ইব্ন দীনার (র) আगার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। একবার সালিম ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) সুলায়गান ইবৃন আবদুন মালিককে বলিলেন, নিজে ডান দিকে. দজায়মান হউন এবং বাম 斤িরে নহর করুন।

মুসলিম শরীফে বিদায় হজ্জের আলোচনায় হযরত জাবির (রা) হইরত বর্ণি। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) এই হজ্জে স্বহচ্তে তেষটিটি উট কুরবানী করিয়াড়েন। হাত্র একটি ছুযীী দ্বারা যখম করিয়া দিতেন। আবদুর রাজ্জাক (র) মা'সার (র) সূত্র কতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট صوافن রহিয়াহে অর্থাৎ খাড়া করিয়া পা বাঁধিয়া এবং মুজাহিদ (র) হইইত বর্ণণ। صی এর অর্থ হইল 'সারিবদ্ধ হওয়া'। তাউস, হাসান এবং আরো অনেকক
 উচ্চারণ করা। মালিক যুহীী (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণनা করিয়াছছছন। রাाলকক যুহরী (র)
 ইখุলাস সহকারে আল্পাহ্র নাম উচ্চারণ করিবে। জাহেনী যুগের ন্যায় উহাত্ ভেন কেন প্রকার শিরক মিশ্রিত না থাকে।

মহান আল্মাহ্র বাণী :
فَاذَا وَجِبَتْ جِنُوْبُهِ
ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন কুর়বানী পঙ যমীনের পড়িয়া যাইবে। হযরত আব্বাস (রা) হইচে এক বর্ণনায় ইহা বা্ণত আছে এবং যুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) অনুর্গপ বর্ণনা করিয়াছেন। হয়ত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার जর্থ হইল, কুরবানীর পণ্ত্খলকেক নহর করা ইইবে। আবদদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসনাম (র) বলেন, নহর ও যবেহ্ করিবার পর যখন প্রাণ বাহিন হইবে। ইব্ন आব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) কথার উদ্দেশ্য ইহাই। কারণ নহর ও যবেহ্ করিবার পর যাবৎ না প্রাণ বাহির হইরে উহা হইতে ज়াহার করা জায়িয নহে।

একটি মররফূ হাদীসে বর্ণিত করিতে অস্থির হইও না। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যখন উহার প্রাণ বাহার হয় এবং উহার পরই উহা হইতে খাইবে। ইমাম সাওরী (র) তাঁার ‘জামি’ গ্র্থ অইউব (র) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। যুর্गানম শরীীফে বর্ণিত। শাদাদ ইব্ন আওস (ৰ)-এর রিওয়ায়েত ইহার সমর্থন করে।

ইরশাদ হইয়াছছ :

আল্মাহ্, তা‘আলা প্রত্যেক বস্ত্রুর সহিত উত্তম ব্যবহার করিবার নিপ.দর্শ দিয়াছেন। অতএব তোমরা যখন শক্রুকেও হত্যা কর তবে তখনও উত্তমর্রপপই হত্যা কর এবং যখন কোন প্রাণীই যবেহ্ কর তখন উহাকে উত্তমরূপে যবেহ কর। আর তোমাদের মধ্যে হইতে বে যবেহ্ করিবে সে ছুরি ধারালো রাখে এবং যবেহকৃত প্রাণীকক আরাম দেয়।

আবূ ওয়াকিদ লাইসী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্ฮাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

مـا تـطـع مـن بهيـمـة وهى حيـة فهو مـيتـة
জীবিত প্রাণীই হইতে যাহা কিছু নওয়া হয় উহা মৃত। আহযাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্মাহৃর বাণী :
 ইমাম মালিক (র) বলেন, ইহা মুস্তাহাবমূলক। কেহ কেহ বলেন, নির্দ্গেiটি ওয়াজিব

 তোমার দেওয়া বস্থুর উপর সত্ত্ট থাকে, সে ভিক্ষার জন্য ঘর হইহত বাহি হইয়া আলে
 কিন্ুু কাহার নিকট তাহার প্রক়োজন পেশ করে না। মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব কুরাयী (রা)ও অনুক্প বর্ণনা করিয়াছেন। आনী ইব্ন আবূ তালহ। (র।) হযরত ইব্ন

 निকট পেশ করে। কাতাদাহ, ইব্রাহীম নাখয়ী (র) এবং এক বর্ণন। অনুসার্র মুজাহিদ (র) মতও ইহাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ ,যায়িদ ইবৃন আসলাম ,কালनী, হাসান বাসরী .

 নিকট কাকুতী মিনতী তো করে কিত্মু তোমার কাছু কিছু প্রার্থনা কর্র নi।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, القانع অর্থ, সাওয়ানকারী। কবি শামমাম বলেন,
لـال المر أ يـصلــه فيـنـى * مقا قره اعف من القنوع
 বর্ণনা করিয়াছেন । याয়িদ ইবุন आসলাম (রা) বলেন, القانع ঐ মিসุকীনকক বলা হয়
 সাক্ষৎৎ করিতে আসে। আবদুর রহমান ইবৃন যায়িদ (র) হইতেও ইহ বর্ণিত আছে। মুজাহিদ (র) বলেন, 'القان' বলা হয় ‘তোমার ঐ ঐ্রতিবেশীকে বে তোমার ঘরের প্রবেশ করে যাবতীয় বব্দু দেখিতে পায়’। जার ‘’متر' বলা হয় বে गানুয হইতে পৃথক থাকে। মুজাহিদ (র) হইচে আরোও বর্ণিত 'القانی' বলা হয় লোভী ব্যক্কিকে এবং 'المعتر' বना হয় ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় ভে কুরানীর উটের সম্মু:খ আলে, চাই সে ধনী হউক কিংবা দরিদ্রি। ইকরিমাহ (র) হইতে অনুনূপ বর্ণিত আছে। ইর্কর্রাহ (র) হইতে ইহার বর্ণিত বে, 'القانی’’ जর্থ মক্কার অধিবাসী। ইমাম ইব্ন জরীর (র)-এর মত
 ইইতে নির্গত, المتر বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে কিছু অংশ লাভভর জন্য गনুুষের কাছে উপস্থিত হয়।

যাহারা এইমত পোষণ করেন ভে, কুরবানীর গোশৃত তিন ভাগে ভাগ করিতে হইবে, এক ভাগ নিজের জন্য, এক ভাগ আণ়্ীয় স্বজনের জন্য এবং এক ভণ দরিদ্র লোকদের জন্য। তাহারা দনীল হিসাবে এই আয়াত পেশ করেন ঃ


সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূনূল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন : आiমি তোমাদিগকক তিন দিনের অতিরিক্ত গোশ্ত জমা করিতে নিচেষ করিয়াছিলাম। এখন যত ইচ্ঘ খাও ও জযা কর। অन্য এক রিওয়ায়েতে রহহিয়াছে, "তোোরা খাও জমা কর ও সাদাকা কন"। जপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত ‘তোমরা খাও অন্যাক্ক খাওয়া ও সাদাকা কর’। দ্বিতীয় মত হইল, কুরবানীর দাতা গোশ্ত্রের অর্ধ্ধক নিজে খাইরে এবং অর্ধ্বক সাদাকা কর্রিয়া দিবে।

ইরশাদ হইয়াছছ :


তোমরা নিজেরা খাও ও অসহায় দর্দ্রিকে খাওয়াও। (সূরা হাজ্জ: ২৮)
হাদীস শরীফে বর্ণিত : فكلوا وادخروا وتصدقوا খাও, জगা কর ও সাদাকা কর।

यদি কেহ তাহার কুরবানী সম্পুর্ণ গোশ্ত নিজে আহার করে তরে কোন ফকীহের মতে কোন অসুবিধা নাই। কেহ কেছ বলেন, ঢাহার আরো এর্কাট কুরবানী দিতে ইইবে। কিংবা কুরবননীর মূল্য সাদাকা দিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, অর্ষ্রে মূল্য দান করিবেন। কেহ কেহ বলেন, এক তৃতীয়াংশ মূল্য দান করিবে। কেহ বলেন, সর্বনিম্ন जংশের মূল্য দান করিবে। ইহাই ইমাম শাফিয়ী (র)-এর সর্বাপেক্ক। অধষক পসিদ্ধ মত।

কুর্যানীর পশ্র চামড়া. সশ্পর্কে কাতাদাহ ইব্ন নু’মান (র) হইতে মুসনদ আহমাদ-এ বর্ণিত,

> فكلوا و تمدقـوا واسـتمـتعوا بـجلودهـا ولا تبـيـعوهـا

তোমরা কুর্বানীর গোশ্ত নিজেরা খাও, দান কর ও উহার চামড়। দ্রারা উপকৃত হও কিত্তু ইহা বিক্রক্য করিও না।

উলামায়ে কিরামের কেহ কেহ বলেন, চামড়া বিক্র্য় করা জায়িয় আঢ়ে। কেহ কেহ বলেন, দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবে।
มाসজালা
হयরত বারাআ ইব্ন जাযিব (রা) হইতে বর্ণিত।, তিনি বােনন, রাসৃনুল্লাহ্ (সা) ইরশশাদ করিয়াছেন ঃ কুরবানীর দিন্নে সর্বপ্পথম কাজ হইল সানাত পড়া, অতঃপর আমরা ঘরে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুরবানী করিন। বেই ব্যক্তি এই র্পপ কর্কল লেই তো আমার নিয়ম পালন করিল। অর ভে ব্যক্তি সানাত্র পৃর্তেই কুরবানী করিল তাহার কুরবানী হইল না। লে কেবল তাহার পরিবারবর্গ্র জন্য গোশ্তের ব্যবश্গা কর্কল, কুরবানীর সহিত উহার কোন সপ্পর্ক নাই। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছ়েন। ইমম শাফিয়ী (র) এবং উলামায়ে কিরামের একটি জামায়াত বলেন, ঈদুল আযহার দিনে সূর্ভ্যেদদ্য়র পরে ঈদের সালাত ও দুইটি शুত্বা সশ্পন্ন করিববার পরই কুরবানীর সময় হয়। ইমাম আহমাদ (র) আরো কিছুই অতিরিক্ করিয়া বলেলন, সালাত ও খুত্বা শেষে ইমাম কুরবানী করিলেই অন্যান্য লোক কুরবানী করিবে। কারণ, সুস্সলিম শরীফে
 পূর্বেই यবেহ্ করিবে না। ইমাম আयম आবূ হানীফা (র) বলেন, গালের লোকদের জন্য ফজরের পরেই কুরবানী করা জায়িয আছে। কারণ, তাহাদের উপর ঈদ্রে সানাত ওয়াজিব নহে। অবশ্য শহর্ববাসীদদর জন্য সালাতের পৃর্বে কুরুনীী করা জায়িয নহহ।

এই বিষয়ে উলামা<্যে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াঢছ (য., कুরবানী কি একদিনেই করিতে পারিবে না অন্য কোন দিনেও। এই বিষয়ে কোন কোন উলামা়়ে কিরান্মর মত, শহরের লোকেরা কেবল দশ जারিছেই কুরবানী করিহত প্াাররে। কারণ, তাহারা সহজেই কুরবানী পঔ লাভ করিতে পারে। আর গ্রামে লোককরা দশ। তারিখ

ছাড়া আইয়ামে ঢাশরীকে কুরবানী করিতে পারিবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) এইমত পোষণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, দশম তারিখে এবং উহার পরবর্তী একদিনেই সকলে কুরবানী করিতে পারিবে। কেহ কেহ বলেন, দশম তারি:খর পরে দুই দিন কুরবানী করিতে পারিবে। ইমাম আহমাদ (র) এই মত পোষণ করিয়াছছেন। কেহ বলেন, দশম তারিখ ও আইয়ামে তাশরীকের তিন দিনও কুর্রানী করিতে পারিরে। ইমাম শাফিয়ী (র) এই মত পোষণ কর্রিয়াছেন। জুবাইর ইবৃন মুতঈম (র) ইইতে বর্ণিত।
 প্রত্যেক দিনই যবেহ্ করা যায়। ইমাম আহমাদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যিলহজ্জ মালের শেষ তারিখ পর্ষ্তন্ত কুরবানী করা যায়। ইবরাহীম নাখয়ী ও আবূ সালমা ইব্ন জাবদুর রহহান (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছছন। কিন্ুু মতটি অত্তন দूর্বन।

মহান আল্নাহ্র বাণী :


আর এমনি করেই আমি ঐ আ সকন পশ অনিকে তোমাদের বশীযূত করিয়া দিয়াছি, তোমাদের ইচ্ম হইলে ঢোমরা উহাতে আরোহণ করিবে, ইচ্ম হইনে উহার দু४ দোহন করিবে, প্রয়োজন হইলে তোমরা যবেহ কর্রিয়া উহার গোশ্ত খাইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে :


তাহারা কি.ইহাই নক্ষ্য করে নাই বে, आমি তাহাদের জনা আমার হাতে সৃষ্টবস্তু সমূহের মধ্যে চতুষ্পদ জন্ু সৃধ্টি করিয়াছি। অতঃপ্র তাহারা সেই সকল জন্তুর মালিক হইয়াছছ। আর সেই চতুপ্পদ প্রাণীঔলিকে তাহাদের বশীভূত র্কর্য়া দিয়াছি। অনন্তর উহাদের কিছ্ৰ তো তাহাদের বাহন হিসাবে ব্যবৃত হয় এবং তাহারা কিদু আহার করে। উহাদের মধ্যে তাহাদের জন্য আরো অনেক উপকার রহহহ়াছে এবং পানীয় বস্থু সমূহ ও তবু তাহারা শোকর করিবেনা। (সূরা ইয়াসীন : ৭))

এই আয়াতে অনুন্রপ ইরশাদ হইয়াছে :

जনুর্রপভাবে आমি সেই সকল পঙসমূহকে ঢোমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি সষ্ববত তোমরা শোক্র করিবে।
ইব্ন কাছ্রীর—৫৮ (৭ম)


অनুবাদ : (৩৭) আাল্লাহ্র নিকট প্ৗৗছায় না উহাদিগের গোশ্ত এবং রক্ত, বরং পৌছায় তোমাদিগের তাক্ওয়া, এই ভাবে তিনি ইহাদিগকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন, সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্ম-পরায়ণদিগকে।

ঢাফসীর ঃ ইরশাদ হইয়াছে : আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের জন্য এই সকল কুরবানীর যবেহ্ করিবার নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য হইল, তোমরা উহা যবেহ্ করিবার সময় তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবে। গোশ্ত আহার করিিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি তো সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। তোমদের কুরবানীর পশুর গোশৃত কিংবা রক্ত কিছুই তাঁহার নিকট পৌছায় না এবং ঐ সকল বস্তুর তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি এই সকল বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বে-নিয়ায। জাহেলী যুগের নিয়ম ছিল, যখন তাহারা কুরবানী করিত তখন তাহারা কুরবানীর গোশ্ত তাহাদের মূর্তির সমুখে রাখিয়া দিত এবং মূর্তির উপর রক্ত ছিটাইয়া দিত। অতএব আল্মাহ্ ইরশাদ করেন ঃ لَنْ يـنـَالَ
 আর না উহার রক্তও।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন আলী ইব্ন হুসাইন (র) ... ... ... ইব্ন জুরাইজ হইতে বর্ণিত।, তিনি বলেন জাহেনী যুগে কাফিররা মূতিকে উটের রক্ত गাখাইয়া দিত। এবং সশ্মুখে গোশ্ত রাখিয়া দিত। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্নাহ্ (সা) কে বলিলেন, বাইতুল্মাহকে আমরাও রক্ত মাখাইয়া দেওয়ার অধিকার রাখি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল :

কেবল তোমাদের তাক্ওয়াকেই কবুল করেন এবং উহার স।ওয়াব দান করিয়া থাকেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত :


আল্লাহ্ তাজালা না তোমাদের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন জার না তোমাদের মালের প্রতি তাকান এবং তোমাদের অন্তর আমন সমৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত :

সাদাকার মাল ভিক্ষুকের হাতে পৌছঘার পূর্ব্বে আান্লাহ্র হাতে পৌছায় ... ... ... । जनুর্রপভাবে কুরবানীর পঙ্তর রক্ত যমীনের পড়িবার পৃর্বেই উহা আল্gাহ্র দরবারে কবৃল হইয়া यায়। হাদীসটি ইব্ন মাজাহ ইমাম তিরমিযী (র) হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়াছেন । হাদীসের মর্ম হইল, यেই ব্যক্তি ইখলাসের সহিচ আমল করে আল্মাহ্ তাজালা তাহার আমলকে কবৃন করেন।

ইমাম ওকী (র)........... যাহ्হাক (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন তিনিন বলেন, आমি

 রক্ত। র্যদি তোমার ইচ্ঘ হয় তবে উহা তুমি বিক্র্য কর অর ইচ্ঘা হইলে রাািিয়া দাও। आর ইচ্ম হইলে সাদাকা করিয়া দাও।

 প্রিয় কার্যাবनीর প্রতি হিদায়েত দান করিয়াছেন এবং তাহার অপসন্দীয় ও ঘৃণিত ব্স্হু হইতে নিমেধ করিয়াছেন। তোমরা যেন উহার শোকর কর।

মহান আল্লাহহর বাণী :


হে সুহাম্মদ ! আপনি সেই সকল লোকজনকে সুসংবাদ দান করুন্ন। যাহারা তাহাদের আমল সুন্দর করে শজীীয়াত্রে সীমারেখার মধ্যে ঢাহারা কায়়স থাকে। এবং উহার রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গামকে মনে-্রাণে সশ্শূর্ণরূপ বিপ্পাস করে।
মाসजाना
ইমাম আयম আবূ ছানীফা, মালিক ও সাত্তরী (র) বলেন, ব্যেই ব্যাক্ত নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় তাহার ঊপর কুরবানী করা ওয়াজিব। অবশ্য ইমাগ আয়ম অবূ

হানীফা (র) এই শর্তও আরোপ করিয়াছেন। ইহার জন্য মুকীग ও সায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে। তাঁহারা দनীল হিসাবে ইমাম আহমাদ ও ইবৃন মাজাহ (র) কৃর্তক হযরুত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, মারফূ হাদীসকে পেশ করেন। তিনি বালেন রাসূলুল্মাহ্ (সা)
 সামর্থ थাকা সজ্তেও কুরবানী করেনা সে ভেন আমাদের ঈদগাহ উর্পি্থিত না হয়। হাদীসটির মধ্যে গরীবাত রহিয়াছে। ইহ ছাড়া ইমাম আহমদ (র) ইহাক্ মুনকার মনে করিয়াছ্নে। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূনूল্নাহ্ (সা) দশ। বৎসরকাল কুরবানী করিয়াছ্নন।

ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, কুরবানী করা ওয়াজিব নহে বরং মুস্তাহাব। হাদীস
 অन্য কোন হক নাই। পৃর্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে বে, রাসুলুন্মাহ্ (সা) তাহার উম্মাতের পক্ষ হইতে কুরবানী করিয়াছেন। অতএব উম্মাতের উপর ইইতে কুরবানী ওজূব শেষ হইয়া গিয়াছে। আবূ হরায়রা (রা)বলেন, আমি হयরত আবূ বকর ও হयরত উমর (রা)-এর প্রত্বেশী ছিনাম। কিন্হু তাঁারা এই ভয়ে কুর্যানী করিত ন। শে, অন্য লোক ও তাহাদের অনুসরণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, কুরবানী কর৷ সুন্নাতে-কিফায়াহ। বাড়ীর কিংবা মহল্নার একজন করিলে সকলের পক্ক হইতে আদায় হইয়া যাইবে। কারণ কুরবানী দ্বারা ইসলামের শি'আর নিদর্শন প্রকাশ করাই উব্দেশ্য। মহল্gার একজন করিলে উহার প্রকাশ ঘটে। ইমাম আহমাদ ও সুনান গ্থন্থকারণণ মিনহাদ ইবৃন সুলাইম (র) হইচে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ইহাক্ক হাসান বनিয়া মন্ত্যা করিয়াছেন। মিনহাদ ইব্ন সুলাইম (র) আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বনিতে ऊনিয়াছেন :
على كل أهل بيت فـى كل عام اضحـاة و عتـيـرة هل تـدر ون مـا الـتـيـرة - اللتى ندعونها الرجبتيه

প্রত্যেক বৎসর প্রতি বাড়ীর লোকের উপর একটি কুরবানী ও আতীরাহ ওয়াজিব। রাসূনুল্নাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি জান, ‘আাতীরাহ’ কাহাক্ক বাল? আতীরাহ উহাকে বলা হয় যাহাকে তোমরা ‘রবীয়াহ’ বনিয়া থাক। অবশ্য হাদীলের সনদ সশ্পক্কে সমালোচনা করা হইয়াছে। অাবূ আইয়ুব (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা)-এর যুগে সকলের পক্ষ হইতে একটি ছাপল কুরবানী দেওয়া হইত। অতঃপর সকনেই উহ খাইত এবং অন্যকে উহা খাওয়াইত। পরবর্তীকানে লোক গর্ব করিতে ऊরু র্করয়াত্ছ এবং সকল দৃশ্য সকন ঢোমাদের সম্মুথে। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন।

আবদুল্মাহ ইব্ন হিশাম (র) বলেন, বাড়ীর সকলের পক্ষ হইঢে একরি ছাগল কুরবানী করিতেন। ইমাম বুখাযী (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন। অবশ্য কুরবানীর পখ্র বয়স কি ইইতে. ইইবে, এই সস্পর্কে হযরত জাবির (রা) হইতে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন :

لا تذبحوا الا مسنـة الا ان تـعسر عليكم فتذبــوا جذعة من الضـأن
তোমরা এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে এমন ভেড়া ব্যতিত যবেহ্ করিওনা। অবশ্য তোমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে তবে সেই ক্ষেত্রে ছয় মাসের ভেড়|ও যারহৃ করিতে পার। এই হাদীস দ্যারা ইমাম যুহরী (র) প্রমাণ করেন বে, ছয় মাসের ভেড়া কুরবানীর
 কুরবানীর জন্য যथেট। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত ইইল, উট, গরু, ভেড়া, ছাগল প্রত্যেকের ‘সানী’ দ্বারা কুরবানী করা জায়িয আছে। উট ‘সানী’ হয় যখন পাঁচ বৎসর শেষ করিয়া ছয় ধৎসরে পর্দাপণ করে। গরু ‘সানী’ হয় যথন দুই বৎসর শেষ হইয়া তৃতীয় বeসরে পর্দাপণ করে। কেহ কেহ বলেন, বেই গরু ঢিন বৎসর সম্পন্ন হইয়া চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। ছাগলের ‘সানী’ হয় দুই বৎসর লশষ হইবার পর
 কেহ বলেন, যাহার দশ মাস পূর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যাহার ছয় মাস পূর্ণ হইয়াছে। ইহাই সর্ব নিম্নরপ। ইহা হইতে কম বয়স হইলে উহাক্ বলা হয় হামল। হামল ও জাযা এর মর্ব্যে প্র্থক্য হইন হামল অবস্থায় পশমর্ণলল খাড়া থাকে। এবং ‘জাযা’ অবস্থায় উহার পশম শরীরের সহিত সমান ইইয়া বসিয়া যায়।


অনুবাদ : (৩৮) আল্লাহ্ রক্ষা করেন মু’মিনদিগকে, তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পসন্দ কর্রেন না।

ঢাফসীর ঃ ইরশাদ হইয়াছে : আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার সেই সকল বান্দাগণ হইতে যাহারা তাঁহার প্রতি ভরসা করে শক্রুর সকল চক্রান্ত প্রতিহত করেন তাহাদদর সংরক্ষণ করেন এবং তাহাদের সাহায্য করেন।

ইরশাদ ₹ইয়াছে : اَلَيْس
আল্লাহ্ কি তাহাদের বান্দাগণের জন্য যথেষ্ট নহেন। (সূরা যুমার ঃ ৩৬) আরও ইরশাদ হইয়াছে :

শে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহ্ তাহার জন্য যথ্ট। অল্gাহ্ ত'অালা স্বীয় কাজ পূর্ণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'জানা প্রত্যেক বস্দুর জনা একটি নির্দিষ্ঠ পর্রিমাণ নির্ধারিত কর্রিয়া রাখিয়াছেন। (সূরা তালাক ঃ ৩)

মহান আन्बाহহর বাণী :

বেই লোক খিয়ানত ও নালাাকর্রী দোষে দোষী হয় আাল্লাহ্ তাহ্হাদিগকে ভালবাসেন ना।


অনুবাদ ঃ (৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে, কারণ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে, আল্লাহ্ নিষ্য जাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম। (80) তাহাদিগকে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্ঠৃত করা হইয়াছে ণধ্ধু এই কারণে তাহারা বনে আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহতত না করিতেন, তাহা হইনে বিধ্মস্ত হইয়া যাইত। খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান গীর্জা, ইয়াহূদীগের উপসনার স্থান এবং মসজিদ সমূহ যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আলল্লাহর। আল্লাহ নিশ্য় তাহাকে সাহায্য করেন যে, তাহাকে সাহাय্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আওফী (র)হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সঙীগণকে যখন মক্কা হইতে বহিষ্ষার করা হয় আলোচ আয়াত কয়টি তখন অবতীর্ণ হয়। মুজাহিদ, যাহ্হাক (র) এবং সাল্ফ হইতে আরো অনেকেই ইব্ন আব্বাস, উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর, যায়িদ ইব্ন আসলাম, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান কাতাদাহ (র) এবং অন্যান্য মণিষীগণ বলেন, জিহাদ, সম্পর্কে সর্বপ্রথম এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। এই আয়াত দ্বারা অনেকেই ইহাই প্রমাণ কর্য়াছ়ন শে, সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দাউদ ওয়াসিতী (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা) কে যখন মক্কা হইতে বহিক্কার করা হয়, তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, তাহারা তাহাদের নবীকে বাহির করিয়াছে। ইন্না লিল্লাহি-তাহারা অর্যশই ধ্সংস হঁইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আল্নাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন :


এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত আবূ বকর সিদীক (রা) বলেন, আমি তখনই বুंঝিয়াছিলাম যে, অবশ্যই যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। ইমাম আহমাদ (র) ইসহাক ইব্ন ইউসুফ আল-আयরাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াডছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইসহাক ইবিন ইউসুফ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইসহাক ও ওয়াকী উভয়ই সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ‘হাসান’ বালয়া। অভ্মিত পেশ করিয়াছেন। অবশ্যই হাদীসটি আরো অনেকেই সাওরী (র) হইরে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস. (রা) ঐ সকল সনদে উল্লেখ করা হয় নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ


অবশ্যই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার মু’মিন বান্দাগণকে যুদ্ধ ছাড়াই সাহাयা করিতে সক্ষম। তবুও তিনি ইহাই পসন্দ করেন, তাহারা যেন আল্লাহ্র হকুস পালরে সং্্রাম করে।

যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


মখন কাফিরদের সহিত তোমাদের মোকাবিলা হয় তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত করিতে থাক। এমন কি যখন তাহাদের রক্তল্রোত প্রবাহিত করিরেবে তখ তাহাদিগকে মযবুত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। অতঃপর হয় কোন মুক্তিপণ ছাড়াই তাহ্হাদিগ্কে ছাড়িয়া দাও, অথবা মুক্তিপণ লইয়া ছাড়িয়া দাও, যাবৎ না যুদ্ধ বন্ধ হয়। এই হুকু পালনীয়। यদি আল্লাহ্ চাহিতেন তবে ঢাহাদিগের নিকট হইতে প্রিশোধ অ্রহন করিতেন। কিন্ত্র তিনি তাহা এই জন্য করেন না, যেন তোমাদের একের দ্বারা অন্নের পরীীষা করিতে পারেন। আর যাহাদিগকে আল্লাহ্র রাহে হত্যা করা হইয়াছে, আল্মাহ্ কখনও তাহাদের আমল সমূহ বাতিন করিবে না। আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের লক্ষ্য পৌছইইয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থা সংশোধন করিয়া দিবেন। তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিল করিবেন। তিনি তাহাদিগকে উহার পরিচয় করাইইয়া দিবেন। (সূরা মুহাম্মদ ঃ 8-৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ


আর তোমরা তাহ়াদের সহিত যুদ্ধ কর, আল্নাহ্ তোমাদের হাত্ তাহ্হদিগকক শাস্তি দিবেন। আার তাহাদিগকে লাঙ্হিত করিবেন, ঢাহাদের উপর তোর্মাদেকক সাহায্য করিবেন এবং মু’মিনগণের অন্তর শীতল করিবেন। ঢাহাদের অত্তরের ক্রোধ দূর করিবেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ম তাহার তাওবা কবৃন করিবেন। আল্লাহই বড়ই জ্ঞনী বড়ই হিক্মতওয়ালা (সূরা তাওবা ঃ >8)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

 তোমরা কি ধারনা করিয়াছ বে, তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইরে অথচ, আল্ধাহ্ প্রকাশ্যত এখন জানিতে পারেন নাই বে তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ কর্রিয়াছ্ এবং আল্লাহু, ঢাঁহার রাসৃন এবং মু'মিনগণ ব্যতিত কাহাকেও বశ্ধুর্রেপ প্রহন করেন নাই। মনে রাখিবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্यকলাপ সম্পক্কে অবণত।

আরো ইরশাদ হইয়াছে :
الصَنِرِيْنَ
তোমরা কি ধারনা রাখিয়াছ বে তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করিরে অথ়, ঢোমাদের মধ্যে যাহারা জিহাদ করিয়াছছ জবং কাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছে আল্মাহ্ এখনও তাহা প্রকাশ্যত জানিতে পারেন নাই? (সূরা আলে ইমরান : ১8২)।

ইরশাদ হইয়াছে :

আমি অবশাই তোমাদিগকে পরীীষা করিব, এমন কি তোমাদের মেধ্যে জিহাদকারী ও ঈৈর্যধধারণকারী শে, প্রকাশাভাবে জানিতে পারি। (সूরা মুহাম্মদ ঃ ৩১) এবং এই বিষয়ে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। যেহেহু মুসলমানগণের পরীক্ষা করা আন্মাহ্র উল্দেশ্য এই কারণণ তাহাদের সং্গাম ছড়়া তিনি কাফিরগণকে পরাজ্রিত করেন নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

## وَإِنَّا اللَّهَ عَكَى نَمْرْهِمْ لَقَدِيْرِ

অবশ্যই আল্মাহ্ শর্রু উপর মুসলমানকে সাহায্য কর্রিবার উপর י্ষমতাবান। এবং বহু ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করিবেনও।

প্রকাশ থাকে বে, আল্লাহ্ ত'আালা একটি উপযুক্ত সময়েই মুসনমানদের উপর জিহাদ ফর্র্ করিয়াছ্ন। মুসনমানণণ যখন মক্যা শরীফফ অতি অল্প সং্থ্যক ছিলেন তখন यদি তাহাদের উপর জিহাদ ফর্যय করা হইত তবে অসাধারণ কষ ভেগ করিতে शইত।

লাইলাতুল আকাবায় যখন মদীনা হইতে আীতত নও মুসলিমগণ রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর
 রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই মিনাবাসীঢদর উপর আমরা আক্রমণ কর্রিয়া এই রাত্রেই তাহাদিগকে ধরাশয়ী করিয়া দিব $\rho$ তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমাকে এখনও ইহার হুক্ম দেওয়া হয় নাই।

মুশরিকরা যখন অত্যধিক অত্যাচার అুু করিল এবং নবী করীম (সা)-কে দেশ হইতে বিতাড়িত করিল, তাঁহার প্রাণ নাশের চেট্টা করিল এবং তাঁহার সহচরবৃন্দের উপর নানা যুলুম উৎপীড়ন করিয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। তখন তাঁহাদের একদল आবেসিনিয়া গমন কর্রিলেন। এবং অপরদল মদীনায় গমন কর্রিলেন। অবশেखে যখন ঢাঁহারা মদীনায় স্থির হইলেন এবং রাসানুন্মাহ্ (সা)-এর মদীনায় ৩ভাগমন হইল তখন ইく̨ন কাঘীর—৫ (৭ম)


氏िহाजের निদের্র নইয়া রই आয়াত অবতীর্ণ হইল ：
。


যেই সকন মুসनমাগণের সহিত কাফিররা যুদ্ধ করিত্ছে এযাহেতু তাহারা মায়লুম তাহাদিগকে যুদ্ধ ক্বরিবার অনুমতি দেఆয়া হইল। আল্মাহ্ তাহাদের সাহায় করিবার পৃর্ণ ঝ্মতা রাथেন। এই সকল মসুলমানগণ তাহারাই যাহাদিগকে অকারণে তাহাদের ঘর বাড়ী হইতে বির্তাড়িত করা হইয়াছে।

আত্তयী（র）হयরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন，হযরভ যুহাম্মদ（সা）ও

 কেবলমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিতেন।
 जল্ৰাহ্ তাఆহীদদ বিশ্বাসী হఆয়া সর্বাপেহ্ষা বড় পাপ। সেই ছিসাদে’ইহা＇ইস্তিসনা মूर्शामि’।

यেমন অन্যুত্র ইরশাদ হইয়াছে ：

তাহারা রাসৃলুল্নাহ্（সা）ఆ তোমাদিগকে এই অপরাধে বহিষার করে যে．তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্মাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ‘আসহাবুল উখদৃদ’এর ঘটনায় আন্মাহ্ ইরশাদ কর্য়ায়াছন

 （ সৃরা বুর্রু：$\ddagger$ ）

มুসলমানগণ অन্দকের যুদ্ধের প্রহ্তুতির সময় যখন পরিখা খনন র্কারার্তাছলেন．তখন তাंহারা তন্যয় ইইয়া রই কবিত আবৃর্তি করিতেছিলেন ：

$$
\begin{aligned}
& \text { فـانـزلـن سكـيـنــة علــــــا * وثبـت الاقدام ان لاقـينـا } \\
& \text { ان الاولى قـد بـنو! عليـنا * اذا ارادوا فـــنـــة ابـــنـا }
\end{aligned}
$$

হে আল্লাহ্ ! যদি আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্মহ না হইত তবে হিদায়েত পাইতাম না। আর না সাদাকা দিতে পারিতাম, না সালাত পড়িতে পারিতাম না। অতএব হে আল্মাহ্! এই মুহূর্তে আমাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন। আর xত্রু সহিত মুকাবিলা ইইলে আমাদিগকে সুদৃঢ় রাখুন। এই শক্রু দলই প্রথম আমাদের প্র্রত অত্যাচার অবিচার করিয়াছে। তাহারা যখনই আমাদের প্রতি কোন ফিত্না ও বিপদ অবতীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিবে আমরা উহা অস্বীকার করিব।

এই কবিতা আবৃত্তিকালে রাসূলুল্মাহ্ (সা) ও তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইলেন। তাঁহারা


অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :


यদি আল্মাহ্ ত|আলা এক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে অন্য সম্প্রদায়়র দুট্টাगী ও দৃষ্কৃত প্রতিহত না করিত্তন তবে দুনিয়ায় ফিত্না ফাসাদ সৃষ্টি হইত এবং সবল দুর্বনকে ধ্বংস করিয়া দিত।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

 আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) আবুল আলীআহ, ইকরিমাহ, যাহ্হাক (র) আরো অনেকে• এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন ‘সাবী’ সম্প্রদায়়র উপাসলায়কে 'صـوُ, বলা হয়। কাতাদাহ (র) ইইতে ইহা বর্ণিত। যে, ‘সাবী’ সম্প্রদায়ের অগ্নিউপাসকদের বলা হয়। মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, পথথ ন্নির্মত ছোট ছোট
 হয়। এখানে উপাসকের সংখ্যাও বেশী হয়। ইহাও খ্রিজ্টানরদর উপসনালয়। আবুল আলীয়া, কাতাদাহ, যাহ্হাক, ইব্ন মুকাতিল, ইব্ন হাইয়্যান, খুসাইফ (র) এবং আরো অনেকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জরীীর (র), মুজাহিদ (র) হইঢুত বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা ইয়াহূদীদের উপাসনালয়। সুদ্দী ও জনৈৈক রানীর সাধ্যা. ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই गত প্রকাশ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বালनন, উপাসনালয়াকক বল। হ!়।

गহন आल़ाइন नाণী:

وصلوت आাওखী (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছুন, الصلوت গির্জাকে বলা হয়। ইকরিমাহ, যাহহহাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, ইয়াহূদীদ্দর উপাসনাनয়কে বला হয়। সুদ্দী (র) জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করেন, صلوت খिন্টানদের গীর্জাকে বनা হয়। आবৃন आनীয়াহ ও অন্যান্য তাফস্সীরকারগণ বলেেন ‘সাবী’ সস্প্রদায়ের উপসনালয়ককে صلوت বলা হয়।

ইব্ন आবূ নাজীহ (র) বলেন, आহলি কিতাব ও মুসলমানদ্রর জন্য পৰে নির্মিত
 স্शানকেই বলা হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

 কারণ অধিক নিকটবর্তী শব্দ ইহাই। যাহ्হাক (র) বলেন, ৩ধু गর্সাজিদসমুহে অধিক পরিমাণ আল্ধাহ্র নাম উচ্চারিত হয় না বরং মসজিদ, গির্জা, ইয়াহৃদীডদর উপসনালয় সর্বস্থানে অধিক পরিমাণ আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, সঠিক মত হইল, الصـامـع হইল রাহিবগণের
 ইয়াহূদীদের উপসনাকেন্দ্র এবং مساجد মুসলমানদের ইবাদতের স্থান, గ্যেখানে অনেক বেশী পরিমাণ আল্নাহ্র নাম উচ্চারিত হয়। আরবী ভাযায় এই অর্থ অধিক. প্রচলিত।কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, আলোচ্য আয়াতত নিচূ হইতত উপরের দিকে তারতীব ইইয়াছে। সর্বাপেক্ষা অধিক আবাদ, সর্বাপেক্ষ। র্অধক বড় ইবাদাত গৃহ এবং বিঙদ্ধ নিয়্যতে যেই ইবাদতখানায় মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক গসন কর্র তাহা ইইল মসজিদ।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


আল্লাহ্ ত|‘আলা অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন যে, তাঁহার দীনের সাহায্য করে। যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


হে ঈমানদারগণ! यদি তোমরা আল্লাহ্র দীনের সাহায্য কর, তরে র্ত্তন তোমাদের সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের সুদৃঢ় করিয়া দিবেন। আর যাহার। কাাফর তাহদের

প্রতি আফ্সোস ও অনুতপ আল্লাহ্ তাহাদের আমল বাতিন করিয়া 戶िंয়াছেন। ।
 সর্তাকে শंক্তিশাनী ও পরাক্রশালী দুইটি ওণে ণণণাম্বিত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় শক্তি দ্বরা
 বিজয়ী थাকেন। কেহ তাঁহাকে নত করিতে পারে না। সকনলে ঢাঁহার সশ্মু:খে মস্তকাবণত, সকলে ঢাহার মুখగপল্মী। যিনি যাহাকে সাহায্য করেন সে বিজয়ী এবং ঢাহার সাহায্য হইতে বে বঞ্চিত সে পরাজ্রিত। ইরশাদ ইইয়াছে :


আমার প্রেরিত নবীগণের জন্য তো পূর্বে হতে আমার এই প্রতিশ্রিত রহহ়ায়াছে বে তাহারই সাহায্য প্রাষ্ড ইইবে আর আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী। (সূরা সাফফাত : ১৭১) ইরশাদ হইয়াছে:

আল্লাহ্ ত"আলা ইश নির্ধারন করিয়াছেন বে, আমি ও আমার রাসূনগণ বিজয়ী হইব, নিচ্য় আল্লাহই বড়ী শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালা ঃ ২১)



অनूবাদ : (8১) আামি ইহাদিগকে शৃথিবীত থতিষ্ঠা দান কন্রিল্নে ইহারা সালাত
 কর্রিবে , সকন কর্ম্মের পরিণাম আল্লাহুর ইখ্তিয়ার।

जाফসীী \& ইব্ন আবূ হাতিম (র) আমার পিতা মুহাম্মদ (র) হইঢ়ে বর্ণিত। , তিনি বলেন, হযরত উসমান ইবุন আফ্ফ্যন (রা) বলেন, আমাদের সי্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছ্ :


অতःপর তিনি বলেন, আমাদিগকেই অকারণে স্বদেশ হইত্ত বিতাড়িত করা হইয়াছছ। অতঃপর আল্লাহ্ ত‘আলা আমাদিগকে রাজত্ব দান করিয়াদ্ছে, অমরা সালাত

কায়িম করিয়াছি, যাকাত প্রদান করিয়াছি, আমরা সংকজের আদ্দx র্করয়াছি। যাবতীয় কাজ্রে পরিণতি আল্ধাহ্র ফ্ষমতাীীন। অতএব এই আয়াত আযার ও আমার সাথী সঙীদূর জন্য প্রযোজ্য।

आবুন আनীয়াহ (র) বলেন, আয়াত দ্ঘারা রাসূলুল্নাহ্ (সা)ও তাঁহার সাহাবীগণ উत্দেশ্য। সব্বাহ ইব্ন সাওয়াদাহ আলকিন্দী (র) বলেন, একবার आাm উমর ইব্ন

 ইয় নাই বর্ শাসক ও শাসিত উভয্যের উল্লেখ রহিয়াছে। আiম কি তোমাদিগকক ইহা বলিব না বে, শাসকের উপর তোমাদ্রর কি হক রহিয়াছে ? এবং তোমাদদর উপর শাসকের কি হক রহিয়াছে। শাসকের উপর তোমাদের অধিকার হইল, fিনি আল্মাহ্র হক সমূহে কোন ক্রটি হইতে দেখিলে তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও কর্ররেন, তোমাদের একজনের হক অপরজন হতে জাদায় করিয়া দিবেন। এবং যথাসষ্ব তোসাদিগকে সঠিক পথে পরিচানিত করিবেন।

আর তোমাদের উপর শাসকের বেই হক রহিয়াহে তাহা হইন, প্রকাশ্য় ও গোপনে आনन्দ ও উৎফুল্লের সহিত তাহার নিদের্শ পালন করা।

আতীয়াহ ও আওফী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াত :


আল্লাহ্ ত'অালা সেই সকন লোকের সহিত প্রতিশ্রুতিবব্ধ বে, যাহারা ঋমান आনিয়াছে এবং নেক ও সৎকাজ করিয়াছে এবং পৃথিবীতে তাহাদিগক় অবশ্যই খলীফা-
 لِلْمُتَقْتْنَ


$\qquad$


जनूবাদ : (8२) এবং লোকে যদি তোমাকে অস্থীকার কর্রে তবে উহাদিগের্র পৃর্বে তো নূহ, জাদ, সামূদ্রে সশ্ধদায়, (8৩) ইবরাহীম ఆ নূতের্গ সশ্ধদায় (88) এবং মাদইয়ান বাসীরা ঢাহাদিছের্র নবীগণ<ে অন্বীকার্র কत্রিয়াছিন এবং অন্বীকার কর্রা হইইয়াছিন মূসাকে *। जামি কাক্রিরিদিকে অবকাশ দিয়াছিনাম * পর্রে ঢাহাদিগকে
 কত बनभদ बেই ष্ৰनिंत বাসিन্দা ছিন यानिম, এই সব बनপদ ঢাহাদের घভ্রের
 সৃদৃঢ প্রাসাদఆ। (8৬) ঢাহার্রা কি দেশ ভ্রমন করে নাই ? তাহা হইনে তাহারা জ্sান বুফ্ধিসশ্পন্ন হ্রদয় ఆ ख্রুতিশ্রুতি সम্পন্ন শ্রবণণন অধিকারী হইতে পা|্রিত। বস্তুত





यদি এই কাফিরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে উহ্ নতুন fক্ছুই নহহ বহং आপনার পৃর্ব্বই यত आম্বিয়ায়ে কিন্যাম আগমণ কর্যিয়াছেন সকলকেই তাহাদের উম্যাতরা তাঁহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। হयরত নৃহ্ (जা)-কে তাহার কাఆম মিথ্যাবাদী বनिয়াছে। ঐতিহাসিক আদ ও সামূদ সশ্প্রদায় স্বয়ং নবীর র্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। এবং বনী ইসাঈলের সর্বাপপক্ষা মর্যাদাশীন নবী হযরতত মূসা (আ)-কেও


মহান আল্gাহ্র বাণী :


 ইইয়াছিন? কোন কোন সালফে সালেহীন উন্লেখ করিয়াছেন, ফিরজাউন্নর বক্তব্য
 তাহাকে ঋ্ণংস করা হইয়াছিল। বুখারী ও মুসলিম গ্থন্থদ্য় হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত।, তিনি নবী করীীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন :
إن الله ليـلمى للظالم حتى اذا اخذه لم يفلَّته

আাল্মাহ্ ত'জালা यালিমকে অবকাশ দান করেন, এমন কি পরে তাহাকে যখন পাকড়াও করেন, তখন় তাহাকে আার ছাড়িয়া দেন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত কর্রিলেন :

আপনার প্রতিপানকের পাকড়াও এইর্রপ হইয়া থাকে, যখন তিনি যালিম জনপদসমূহকে পাকড়াও কর্রে। তাঁহার পাকড়াও ও শাস্তি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, বড়ই কঠिন। (সূরা হূদ : ১০২)

অতঃপা ইরশাদ হইয়াছে :
و'هِى
 মিথ্যাা্রতিপন্ন করিত।
 ছাদ। অর্থাৎ বেই জনপদ্দে আiি भ্ণংস কর্রিয়াছি, উহার ঘর-বাড়ী দ্পংস হইয়া ছদের উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছে। রহিয়াছে, উহা হইতে পানি বাহির কর্যা হয় না। অথচ পূর্বে সেই সকन কুপে পানি বাহির করিবার জন্য উীড় জমিয়া থাকিত।
 দ্রনাপাথথর দার্রা নির্মিত অپালিকাকে তালিব (রা) মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইবৃন জুর্বাইর, आবূল মनীহ ও যাহ्হাক (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বলেন, ইহার অর্থ মজবুত দূর্গ। উল্লেপিত্" অর্থ সমূরে কোন বিরোধ নাই। উল্দেশ্য হইল

এই র্রপ সুউচ্চ, মনোরম ও সুদৃঢ় প্রাসাদ ও অটালিকা তাহাদিগকে রক্ছ করিতে পারে नाई।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

তোমরা যেইখানেই অবস্থান কর না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইয়। বসিবে, যদি তোমরা মযবুত সৃদ় দৃর্গে আশ্রয় গ্রহণ কর না কেন?

মহান আল্মাহ্র বাণী :
اَفَلَمْ يُسِيْرُوُوْا نِبِ الَالْرْ
ঢাহারা কি দেশ-বিদেলে ভ্রমণ করে না ? অর্থাৎ দেশ বিদেশে র্রমণ করিয়া চিন্তা ভাবনা করিয়া উপদেশ গ্রহণ করে না। উপদেশ গ্রহণণর জন্য দেশ বিদেশের ভ্রমণ একান্ত প্রয়োজন। ইবৃন আরুদুনিয়া (র) ঢাহার "আত্তাফা ককৃর ওয়াল ই'তিবার" নামক গ্থূন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। হাহ্রন ইব্ন জাবদুল্মাহ (র) মালিক ইবৃন দীনার (র) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্মাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ) কে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, হে মৃসা! দুইখানা লোহার জুতা ও এবং একখানা লোহার ছড়ি বানাও। অতঃপর পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হও। অতঃপর উপদেশ গহণ করিতে খুরু কর। কিষ্তু ঢোমার জুত ফাটিয়া যাইবে, ছড়ি ভাক্িিয়া যাইবে, তবুও উপদেশ শেষ হইবে না। ইব্ন जরূূूদিয়া (র) বলেন, জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছছে :
احى قلبك بـالموا اعظ ونور ه بـالتفكر وقوّته بـالزهد وتوة بـاليقين . . .

ঢুমি তোমার অন্তরকে উপদেশ দারা সজীব রাখ, চিন্তা ভাবনা দ্বারা উজ্్্ল রাথ এবং যুহদ দ্বারা উহা নির্জীব কর। ইয়াকীন দ্ঘারা ইহাকে শক্তিশালী কর। মৃত্যুর কথা শ্যরণ
 কর। দুনিয়ার বিপদ উহার সশ্মুখে রাখিয়া উহার চদ্মু উম্মুক্ত কর। যামানার বিভিন্ন বিপদ-অাপদদর কथা উল্লেখ করিয়া উহাকে ভীত সন্ত্রশ্ত কর। যুপগর जাবর্তন-বিবর্তন দ্বারা উহাকে সতর্ক কর। বিগত যুগের ঘটনাবলী তাহার সম্মুখে পেশ কর। পৃর্ববর্তীদের ঊপর বেই সকল বিপদ অবতীর্ণ ইইয়াছিন উহা ম্যরণ করাই দাও। তাহাদের শহরে ও তাহাদের জীবন সশ্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিতে উহাকে অভস্ত বানাও। যেন এই চিন্তা ভাবনা কর ভে, ঐ সকল অপরাধী সম্প্রদায় কিভাবে বিলুপ্ত ও ধ্ধংস হইয়াড়।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

ইব্ন কাঘীর—५ (৭ম)

অতঃপর তাহাদদর অন্তর এমন হইত উহা দ্বারা বুঝিত এবং কান এমন হইত যে উহা দ্বারা তাহারা শ্রবণ করিত এবং উপদেশ গ্রহণ করিত।

চর্ম চক্ষু অন্ধ নহে প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি অন্ধ যাহার অন্তর দৃষ্টি অন্ћ। যদিও তাহার প্রকাশ্য দৃষ্টিশক্তি থাকুক না কেন। কারণ উহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা যায় না এবং ভাল মন্দের পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। এই বিষয়ে আবৃ মুহাম্মদ আবদুল্নাহ ইবিন মুহাম্মদ ইব্ন হাইয়ান আল-আন্দুলুসী (র) কত চমৎকার কথা বনিয়াছেন। (তাঁহার মৃত্যুসন-৫১৭ হিজরী)

يـا مـن يصيـخ إلـى داعى الشقاء وقد * تَادى بـه النـاعيـان الشـيب والكبر
হে সেই ব্যক্তি! যে দুর্ভাগের আহবায়ক পাপাচারে প্রতি আকৃষ্ট হয় অথচ তাহাকে মৃত্যুর বার্তাবাহক যৌবনে ও বার্ধক্যে আহবান করিতেছে।

यদি অন্যের উপদেশ শ্রবণ করিতে সক্ষম না হও তবে তোমাদের যেই দু’টি বস্তু চক্ষু ও কর্ণ রহিয়াছে উহা দ্বারা কি উপদেশ গ্রহণ করিতে পার না?

ليس الاصم ولا الأعمـى سوى ر جل * لم يـهده الهاديـان العـين والاثر
প্রকৃত বধির ও অন্ধ সেই ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ নহে, যাহাকে তাহার চঙ্ষ ও घটনাবनী সঠিক পথ প্রদর্শনে সাহায্য করে নাই।
لا الدهـر يـقـى ولا الدنيـا ولا الفلك * الا على ولا النـيـران الشمس والقمر
মনে রাখিবব পৃথিবী প্ণংস হইয়া যাইবে, আসমান ও সূর্य অবশিষ্ট থাকিবে না।
ليـرحلن عن الدنـــا وان كرهـا * فـراتها الثـاو يـان البدو الحضـر

পসন্দ না হইলে ও একদিন দুনিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। চাই সে শহরের অধিবাসী হউক কিংবা গ্রামের।


অনুবাদ ঃ (8৭) তাহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরাম্বিত করিতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ করেন না,তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদিগের গনণার সহ্্র বৎসর্রের সমান, (8৮) এবং অবকাশ দিয়াছি কত জনপদকে যখন উহারা ছিন যানিম, অতঃপর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই निकট।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা) কে বলেন, ছে নবী! এই সকল কাফির যাহারা আল্লাহ্, রাসূল ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে, তাহারা আপনার নিকট তাড়াতাড়ি শাস্তি তলব করিতেছে।

यেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :
وَاْْ تَالَّوا اَللَهُ

যখন তাহার বলিল, হে আল্লাহ্! যদি এই কিতাব আপনার পক্ষ স়ত্য হয় তরে উহা অস্বীকার কারণে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন্ন। (সৃরা আনফাল ঃ ৩々)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


তাহারা বলিন, হে আমাদের রব! বিচার দিবসের পৃর্বেই আর্পান আगাদের শাস্তির অংশ দান করুন এবং আমাদের ব্যাপারটি শেষ করিয়া ফেলুন । (সূরা সাদ ঃ ১৬)

মহান আল্মাহ্র বাণী ঃ


আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত কায়েম করা এবং শক্রু হইতে প্রতিশশাধ থ্রেের, তাঁহার নেক বান্দাগণকে পুরষ্ষৃত করিবার যেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তিনি ভঙ্গ র্করভব না।

आসমায়ী (র) বললন, একবার আমি আবূ আমর ইব্ন আ‘লা (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন তাঁহার নিকট আমর ইব্ন উবাইদ (র) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে আবূ आমর! আন্মাহ্ কি তাঁহার ওয়াদা খিলাফ করেন। তিনি বলিলেন, ন।। তখন তিনি একটি শাস্তির আয়াত তিলওয়াত করিলেন। তখন আবূ ইব্ন আगর ইবৃন আলা (র) বলিলেন : ওহে তুমি কি আজমী! उন, আরব দেশে কোন ভাল কাজজর ওয়াদা ভঞ করাতে খারাপ বলে মন্নে করা হয়, কিন্ত শাস্তির হুকুম পরিবর্তন করাকে কোন দোষণীয় মনে করা হয় না। তুমি কবির এই কবিতা শ্রবণ করে নাই ?
ليـرهب ابـن العم و الجار سـطوتى * ولا انثنـتى عن سـطوة المتهدد

চাচার পুত্র প্রতিবেশী যেন আমার আক্রমণের ভয় করে, কিন্তু আমি কোন ধমক প্রদানকারীর আক্রমণের ভয়ে ফিরিয়া যাই না।
فـانـى وان او عدتـه او وعدتـه * لمخلف ايـــاد و مـنجـز مـوعدى

আমি তো এমন লোক যে কাহাকে যদি শাস্তি দেওয়ার কথা বলি কিংবা কোন দান দাক্ষিণ্যের প্রতিশ্রূতি দেই, তবে শাস্তি দেওয়ার কথার বিপরীত করিলে তো করিতে পারি। কিন্তু আমার প্রত্র্রুতি আমি অবশ্যই পালন করি।

সারকথা হইল, শাস্তির দেওয়ার ধমক দিয়া উহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যেমন প্রশংসনীয় কাজ, অনুরূপভাবে শাস্তি মুলতবী করাও একটি উত্তম কাজ।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

আর আপনার প্রতিপালকের দরবারে একদিন অর্থাৎ কিয়ামতের একদিন তোমদের হিসাবের এক হাজার বৎসরের সমতুল্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন কাজে মানুমের মত ব্যাস্ত হন না। তাঁহার মাখলূকের হিসাবে যাহা হাজার বৎসর, উহা হকুমের বেলায় আল্মাহর কাছে একদিন সমতুল্য। তিনি জানেন যে, তিনি শাস্তি দিতত চাহিলে কেহ ঢাঁহার শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে না, যদিও তাহাদিগকে অফুরন্ত কাল অবকাশ দেওয়া হউক না কেন। অতএব ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন নাই। এই কার্ণ পরেই ইরশাদ হইয়াছে :

কত यালিম জনপদকে আমি অবকাশ দিয়াছি, অতঃপর আমি তাহকক পাকড়াও করিয়াছি। আর আমার কাছেই ঢো সকলের প্রত্যাবর্তন করিতে হইরে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, হাসান ইবন আরাফাহ (র) ... ... ... হयরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্木াহ (সা) ইরশাদ কর্কর্যাছছন :
يدخل نقر اء المسلمــين قبل الاغنـيـاء بنمف يوم خمسمـائة عام

দরিদ্দ যুসলমানগণ ধनীদ̆র হইতে অর্ধদিবস অর্থাৎ পাচশত বৎসর পৃর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

ইমাম তিরমমিীী ও নাসায়ী (র) সাওরী (র) কর্ত্ণক বর্ণিত হাদীস যুহাম্মদ ইবন আমর (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসকে ‘সহীश হাসান’ বলিয়া মন্ত্য করেন।

ইব্ন জরীর (র) হাদীসটিকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইয়াকূব (র) ... ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতত বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের ইইতে অর্ধ্র দিবস পূর্ব্র বোহশতে প্রবেশ করিবে। রাবী বলেন, आমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘অর্ধদিবস’ এর্ প্পরুনা৭ কি। তিনি বলিলেন, তুমি কুরআন পাঠ কর না ? আমি বলিলাম, জী হাঁ, তিনি বলিালেন ঃ

তোমাদের হিসাবে যাহা এক হাজার বৎসর, আল্লাহ্র নিকট উহা এক দিনের সমতুল্য। ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁহার সুনান গ্গন্থের ‘কিতাবুল মালার্লাহ’’এ উমর ইব্ন উসমান (র) ... ... ... সা‘দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ইইতে বর্ণিত। তিন্তন বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :
إنـى لاُر جـوان لا تـعجـز امـتى عنـد دبـها ان يـؤخرهـم نـــف يـوم

আমি আশা রাখি যে আল্মাহ্ তা‘আলা আমার উম্মাতকে অর্ধদদবসসর অবশ্যই অবকাশ দিবেন। হযরত সা'দ (রা) কে জ্জিঞ্ঞাস করা হইল, ‘অর্ধদিবস’ এর পরিমাণ কি? তিনি বলিলেন, পাঁচশত বৎসর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান (র) ... ... ... হযযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি

এর ব্যাখ্যা প্রসং?গ বলেন, ইহা ঐ সকল দিন সমূহের একটি যেই সকল দিনে আল্লাহ্ তা'আলা यমীন সৃষ্টি করিয়াছেন।

হাদীসটি ইব্ন জরীর (র) ইব্ন ইয়াসার (র) সূত্রে ইব্ন মাহদী (র) ছইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও ইকরিমাহ (র) এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল ও ‘কিতাবুররদ্দ আলাল জাহমীয়াহ’ নামক গ্গন্থে ইহা উল্লেখ কর্শরয়াছেন ।

মুজাহিদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াত :


এর অনুরূপ । ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ... জনৈক নও মুসলিম আহ্লে কিতাব হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন।


এবং তোমাদের হিসাবে যাহা এক হাজার বৎসর, উহা তোমার থ্রণিপানকের দরবারে একদিন সমতুল্য। জাল্লাহ্ ত'জালা দুনিয়ার বয়স করিয়াছছ্ন ছর্যাদ্ এবং সষ্ত্স দিনে কিয়ামত সংঘটিত করিবেন। ছয় দিন তো শেষ হইয়াছে এবং তোসরা সধ্ট্ দিনে প্রবেশ কর্রিয়াছ। উহার উদাহরণ গর্ড্বতী নারীর মত বে, তাহার গর্ভের শেষ মাসে প্রবেশ করিয়াছে। সে বেমন শে কোন সময়ে সন্তান প্রসব করিতে পারে, সকল মুহূর্তেই সন্তান সষ্ভাবনা রহহ্যাছছ, তোমাদের অবস্থাও ত্র্রপ। ভে কে小ন সময় কিয়ামত সংঘটিত হইতে পারে।

## 



অनুবাদ : (8৯) বল, হে মননু, आমি তো তোমাদিগের জন্য এক শ্পষ্ট সতর্ককারী, (৫০) সুতরাং याহারা ঈমান आনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগেন্র জন্য আছে কমা ও সন্মানজনক জীবিকা। (৫১) এবং যাহারা আমাকে বার্থ কব্রিবার ঢেষ্ঠা করে ঢাহারই জাহান্নামের্ন অধিবাসী।

তাফ্সীর ঃ কাফ্বিরা যখন শাস্তি অবতীর্ণ করিবার জন্য রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে বারবার তাগাদা কর্রিতেছিন, তখন আল্লাহ্ ত'জালা তাহার থ্রিয় নবী (সা)ক্ বালালেন :

হে নবী ! आর্পনি বनिয়া দিন , হে লোক সকন ! আল্মাহ্ ত'আলা আমাকে তো কেবল তোমাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছ্ন। তোমাদের কোন হিসাব নিকাশের জন্য জামাকে প্রেরণ করেন নাই। তিনি ইচ্ঘ করিললই ডোমাদের উপর
 তাওবাকারীর তাওবা কবূন করিতে পারেন অার ইচ্ম করিনে ও্যারাহও কর্রতত পারেন। তিনি याহা ইচ্ম তাহা, কর্রিতে পারেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার র্জধকারী। ইরশাদ হইয়াছে:




মহান আল্মাহ্র বাণী ঃ

আর তো আমি তো তোমাদিগকে সর্তক করিবার জন্য প্রোরত হইয়া|ছ। xা|াি্তি যখন অবতীর্ণ হইবে, এ বিযয়ে আমার কোন সঠিক কোন সময় জানা নাই।

মহান আল্মাহ়র বাণী :

তবে যাহারা অন্তর দিয়া ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের আসল দ্বারা ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

মহান आল্মাহ্র বাণী :

তাহাদের পূর্বের সকল ঔ্যনাহ ক্ষ্মা করিয়া দেওয়া হইবে এনং তাহাদের নেক কাজ্রের বিনিময়ে উত্তম পুরকার ও রিযিক দান করা হইবে।

गহান आল্মাহ্র বাণী :


যুজাহিদ (র)বলেন, আয়াতের মর্ম হইল, যেই সকল লোক অন্যান্য লোককে রাসূলूল্নাহ্ (সা)-এর অনুকরণ করিতে বাধা প্রদান করে তাহার। দোমা.থর র্অধবানী।


 আমাদিগকে ক্ষমা করুন। ইরুশাদ হইয়াছে :


যাহারা কুফ্র করিয়াছে এবং আল্নাহ্র পথ হইতে অন্য সানুয়ুকে বনরত রাখিয়াছে এমন কাফ্ররিগকে তাহাদের ফাসাদের কারণে দ্বিধ্তে শাস্তি দেওয়া হইরে। (সূরা নাহল : ৮৮)



অনুবাদ : (৫২) আমি তোমার পূর্বে যে সকল রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি টাহাদের কেহ যখনই কিছ্ আকাঙ্ছা করিয়াছে, তখন শয়তান তাহাদের আকাঙ্কায় কিছ্ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কিন্ত শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তাহা বিদূরিত করেন । অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্টিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, (৫৩) ইহা এই জন্য বে, শয়তান यাহা প্রক্ষিক্ঠ করে ঢিনি উহাকে পরীক্ষা স্বর্রপ করেন, তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের অস্তরে ব্যধি রহিয়াছে, যাহারা পাষাণ ক্বদয়। यালিমরা দুস্তর মতভেদ রহিয়াছে। (৫৪) এবং এই জন্য যে, यাহাদিগের জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য, অতঃপর যেন উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদিগের অন্তর যেন উহার প্রতি অনুগত হয়। যাহারা ঈমান আনিয়াছে চাহাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন ।

তাফসীর ঃ অনেক তাফসীরকারগণ এখানে ‘গারানীক’-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা ও বর্ণনা করিয়াছেন যে, ‘হাবশায়’ হিজরতকারী অনেক মুসলমান এই ধার়ণায় মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন যে, মক্কার মুশরিকরা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কিন্ত যেই সকল সনদে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে উহার কোনটাই সহীহ্, নহে। সব কয়টি ‘মুরসাল’।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন হাবীব (র) ... ... ... সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা নগরীতে অবস্থান কালে একবার সূরা নাজ্ম পাঠ করিলেন, তিনি যখন (সূরা নাজ্ম ঃ ১৯-২০)

পর্যন্ত পৌছিলেন, তখন শয়তান তাহার মুখ দ্বারা ইহা উচ্চারিত করাইল :

মুশরিকরা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে অমাদের উপাস্য কোন প্রশংসা করেন নাই, কিন্তু আজ তিনি আমাদের প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব রাসূলুল্পাহ্ (সা) যখন সিজ্দা করিলেন তাহারা সেই সাথে সিজ্দা করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করেন :

 حُكْـْمٌ
ইব্ন জরীর (র) ... ... ... אু‘বা (র) হইতে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন । তবে ইহা ‘মুরসাল’। বায্যার (র) ঢাঁহার ‘মুসনাদ গ্ৰন্থে’ ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মক্কায় একবার সূরা 'নাজম' পাঠ করিলেন এবং
 বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বায়যার (র) বলেন, এই সনদ ব্যতিত অন্য কোন সনদে ইश মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। খধু উমাইয়া ইব্ন খালিদ (র) ইহাকে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নির্ভররযাাগ্য রাবী। তিনি কালবী (র)-এর সূত্রে আবূ সালিহ্ (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আবূ হাতিম (র) হাদীসটিকে আবূল আলীয়াহ ও সুদ্দী (র) হইতে মুরসালরূঞে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ইব্ন জরীর (র) মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব কুরাযী ও মুহাম্মদ ইব্ন কায়িস (র) হইতে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদাহ (র) বলেন, নবী করীম (সা) মাকামে ইব্রাইীন.गর fনকট সালাত পড়িতেছিলেন, সালাতে তিনি তন্দ্রাগ্রস্থ হইলেন এবং এই সময় শয়তন তঁহহার মুখ দ্বারা
 করিল। এবং ইহা প্রচার করিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে ইহা উচ্চারিত হইয়াছে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর ইইল ঃ
 ইব্ন আবূ হাত্তিম (র) বলেন, মূ'সা ইব্ন আবূ মূসা কূফী (র) ... ... ... ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা 'নাজম’ যখন অবতীর্ণ হইল, তখন মুশরিকরা বলিতে লাগিল যদি এই লোকটি (মুহাম্মদ (সা)) আমাদের উপাস্যদের আলোচনা একটু ইব্ন কাছীর-৬১ (৭ম)

ভালভাবে করিত, তবে আমরা ঢাঁহাক্ক ও তাঁহার সাথী সभীকে গ্রহন র্করয়া লইতাম। কিন্তু ইয়াহূhী ও নাসারা এবং যাহরার তাহার ধর্মর বিরোধিতl করে তাহাদের সকনের তুলনায় সে আমাদের উপাস্যদের বেশী গালমন্দ বলে। রাসূনूল্লাহ্ (সা) ও তাঁার সাহাবীগণণর প্রতি মুশরিকরা চরম অত্যাচার অবিচার চালাইর্তেছিন। এবং তাহাদের কুফর ও শিরকেরে কার্ণে রাসৃলুল্লাহ্ (সা) চরমভাবে ব্যথিত হইতে ছিলেন। এবং তাহারা হিদায়েত লাভ করুক তিনি এই কামনা করিতেছিলেন। অতঃপর ‘সূরা নাজ্ম’ जবতীর্ণ হইন এবং তিনি

পাঠ করিনেন, তখন মুশরিকদ্দর দেব দেবতাদের উब্লেখকালে শয়़তন কয়টি কথা ছুাইয়া দিল। এবং উচ্চারিত হইল,
 বদ্ধমূন হইল এবং প্রত্যেকে ইহা মুখ> করিয়া खেলিল। তাহারা ব্বলতত লাগিল মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সারেক ধর্ম্র প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অতঃপ্রর রাসূনুল্লাহ্ (সা) সূরা ‘নাজম’-এর শেশে সিজ্দা করিলেন, তখন তাহার নিকট উপস্থিত সুসনম|ণণ ও মুশরিক সকলেই সিজ্দা অবনত হইল। কিত্দু অলীদ ইব্ন মুগীরা যেহেহু অর্তাধিক বৃদ্ধ ছিল, এ কারণণ সে সিজ্দা করিতে পার্রিল না। বরহং এক মুষ্টি মাটি হাতে নইয়া উহা স্বীয় মাথায় লাগাইন। মুসলমানগণ রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর সহিত মুশরিকদের সিভূদায় অবনত হইবার কারণণ আশ্রর্যাম্বিত হইয়াছিন। মুশরিকরা যেহেহু ইসলাম গ্রহন করেন নাই, অতএব রাসূनून्নाহ् (সা) এর সহিত সিজ্দা করিবার কারণে মুসলমননদদর আর বিশ্ময়ের লেষ ছিন না। শয়তান মুশরিকদদর কানে «ে কথাটি ভরিয়া দিয়াছিল। ব্যুত মু’মিনগণ একবার ऊনিতে পার্রে নাই। কিতুু মুশরিককরা উহা ऊনিতে পাইয়া বড়ই খুশী হইয়াছিন,
 পাঠ কর্যিাছেন, অতএব তাহারা সকনেই তাহাদের দেবতার সন্যানার্থ্থ সিজ্দায় অবনত হইল। এই কথা অনান্য লোকের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল, এমন fক সুদূর হাবশায় পৌছিয়া গেল এবং তथায় অবস্থিত মুসনমনগণণও জানিতে পাারালেন। উসসান ইব্ন সাজউন (রা) ও উাহার সাথী সঙীগণ যখন এই সংববদ জানিতে পারারলেন বে, সক্কার মুশরিকরা ইসলান এ্রহ করিয়াছে, তাহারা সকলেই রাসুলুল্মাহ (সা) এর সरিত সালাত পড়িয়াছে। অनीদ ইব্ন মুগীরা হাতে মাটি উঠাইয়া মাথায় নাপাইয়াছ্ছ। তাঁহারা এই কথা জানিতে পার্রিল বে, মক্লার মুসনমানগণ এখন নিরাপদদ! তাঁহারা। বড়ই আনন্দের


घটিয়াছিন। শয়তান হকের সহিত যাহা কিছূ বাতিজ মিশ্রিত করিয়াছিলন আब্qাহ্ উহা দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং স্ীীয় আাযাতকে অধিকতর মযবুত কর্যিয়াছিলেন।

ইরশাদ হইল :




উল্লেথিত আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর যখন ইহা স্পট্ট হইয়া গেল বেই ছন্দযুক্ত কালাম আসলে রাসৃলুন্নাহ্ (সা)-এর কালাম নহে বরং রাসৃনুল্নাহ্ (সা)-এর কুরজান পাঠের মাঝে শয়ততন উহ্া ঢুকাইয়া দিয়াছিন। তখন মুশরিকরা আরে। অধিক শক্তি নইয়া মুসলমানদের বিরোধিতা করিতে লাগিল। তাহারা মুসনমানদ্দর সহিত আরো কঠোর আচরণ করিতে নাগিল। এই রিওয়াত্য়তঢি মুরসাল। ইবৃন জরীীর যুহরী (র) অবৃ বকর ইবุন आবদুর রহমান হার্রিস ইব̣ন হিশাম (র) হইতেও অনুর্রপ র্ধা্ণত হইয়াহে। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) ‘দালাইলুন নবুওয়াত’ প্ম রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটনাটি আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণিত। आমি (ইবৃন কাসীর) বলি মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকও অনুর্রপ রিওয়ায়েত তাঁহার সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াহ্হন। কিত্ত সকল র্রিওয়াশ্যেতে মুরসাল ও মুনকাতী", आল্gামা বাগাভী (র) তাঁহার তাফসীরে সব কয়াটি রিওয়াঁ্যেতকেই হযরত ইব্ন আাব্মাস (রা) ও মুহাশ্মদ ইবৃন কা‘ব কুরাজীর কালাম হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আল্ধামা বাগাজী (র) নিজজজই এই প্রশ্ન উথাপন করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ নিজেই যখন রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর মুহাফিয ও সংর্ষণণারী সে ক্ষেত্রে এই র্রপ ঘট্না ঘটিন কিযবে ? অতঃপর তিনি একাধিক উত্তর উদ্দৃত্ত করিয়াছেন। किन्दू সর্বাপেক্ষা উত্তম উত্তর হইন, প্রকৃতপক্ষ শয়णান উচ্চারণ করিয়া মুশরিকদের কককুহরে ছুকাইয়া ছিন্।। ফালে তাহারা ধারণা করিয়াছিল বে, ইহ রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর মুতে উচ্চারিত হইয়াছ্। অথচ ইহা বাস্তবের বিপরীত ছিন। বস্তুত শয়তানের পক্ম হইতে ছিন, রাসালূলুল্নাহ্ (সা)-এর পফ্ম হইতে नरে।

ঘটনাটিকে সত্য মানিয়া মুতাকান্লীীীনগণ উল্লেখিত প্রশ্গের একাধিক উত্তর দিয়াছ্ন। কাयী আয়াय (র) তাহার ‘শিফা’ নামক গণ্থ এই বিযয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী : (সা) কে সান্ত্না দিওয়া হইয়াছে। আপনার পৃর্বে এই घট্না घটিয়াছছ যখনই কোন নবী আশা আকাঙ列 করিয়াছেন এবং কোন কথা বলিয়াছেন, শয়তান উহার সহিত কিছু
 করিয়াছেন। অতএব হে নবী ! आপনি অস্থির ইইবেন না, বিচলিত হইরেন না। ইমাম

 কোন বাতিল কথা फুকাইয়া দিত। কিন্ত আল্লাহ্ তহার সেই বাতিলকে দূভীভূত করিয়া


 কথায় কোর্ন বাতিল দুকাইয়া দিত। মুজাহিদ (র) বলেন,
 আয়াতের অর্ব কর্য়য়াছেন। "যथন কোন নবী-রাসূল কিতবুল্লাহ্ পাঠ কর্করয়াছছন শয়তান তাঁহার পাঠের মধ্যে जন্য কিছু মিলাইয়া দিয়াছে।"

হযরত উসমান (রা) কে হত্যা করা ইইলে কবি তাঁহার প্রশাংসায় বালেন :
تمنى كتـاب اللَه اول ليـلة * واخر هـا لاقى حمـام المقادر

তিनि প্রথম রাত্রে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করিলেন, কিব্ম শxय রাত্র্র তিনি নির্ধারিত মৃত্যুর সনুখীন ইইলেন। অত্র কবিতায় ও تمنی जর অর্থ নওয়া ইইয়াছে। যাহ्হাক
 ব্যাখ্যার জন্য এই অই অর্থ পহণ করাই সর্বাপপক্ষা শ্রেয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


অতঃপর আল্ধাহ্ ত'আলা শয়তননের মিশ্রিত বিষয়কে দূরীভূূ করে। النستخ এর অর্থ হইল, দূরীভূত করা, রহহিত করা। আनी ইব্ন আবূ তাল্হ (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ করিয়াছেন, অতঃপ্র জাল্াাহ্ ত'অালা শয়তান্নর মিশ্রিত বহ্ুুকে বাতিল করিয়াছছন। যাহ्হাক (র) বলেন, জিবৃরীল (আ) আল্লাহ্র নিत্দূর্। শয়তানের মিশ্রিত বযুুকে রহিত করিয়া দিলেন এবং আল্লাহ্র আয়াতকে মযবুত করূন।
 কোনই বস্যুই ত্তাহার নিকট অজ্ঞাত নহে। এবং প্রত্যেক বস্থুর সৃষ্টি রহসা সস্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল এবং কোন বস্ভুর সৃষ্টির রহস্যই ঢাঁহার অজ্ঞাত নহে।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে :

যাহাদের অন্তরে রোগ ব্যধি আছে, সন্দেহ আছে কুফর ও শিরক আছে ও নিফাক আছে শয়তানের মিশ্রিত বস্তুকে যেন তাহাদের পরীক্ষার বস্তু বানাইত়ে পারেন।
 আনন্দিত হইয়াছিল এবং ইহা ধারণা করিয়া বসিয়াছিল যে বাক্যটি সত্য, আল্মাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত অথচ, উহা ছিল শয়তানের পক্ষ হইতে মিশ্রিত।

 হাইয়ান (র) বলেন, ইয়াহূদী বুঝান হইয়াছে। যাহারা यালিম তাহারা.হক ও সত্য হইতে বহু দূরে গুমরাহির মধ্যে নির্মজ্জিত।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

আর যাহাদিগের জ্ঞান দান করা হইয়াছে, তাহারা যেই কথা বিশ্ধাস কর্র আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে পবিত্র বস্তু মহাসত্য, অতঃপর তাহারা যেন উহার প্রতি বিশ্বাস করে।

## ইরশাদ হইয়াছে :

উহার সন্মুখ দিয়া ও পশচাত দিয়া উহার নিকট বাতিন আসিত্ত পারর না। মহা হিক্মতওয়ালা ও প্রশংসিত সত্তার নিকট হইতে অবতারিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

 অন্তর উহাদের প্রতি অধিক ঝুঁকিয়া পড়িবে।

আরও ইরশাদ হইয়াছে :

আর অবশ্য্যই আল্লাহ্ মু’মিনদিগকে দুনিয়া আখিরাতে সঠিক পাথথ পরিচালিত করিবেন । দুনিয়ায় তাহাদিগকে সত্যপথ দেখাইবেন ও অনুসরণ কর্করবার এবং বাতিলের বিরোধিতা করিবার তাওফীক দিবেন। আর পরকালে বেরহহশত্তর বিভিন্ন স্তরে পৌছাইবেন এবং জাহান্নামের আযাব হইতে দূরে রাখিবেন।।


অনুবাদ : (৫৫) याহার্যা কুফন্রী কর্রিয়াছে তাহারা উহাতে সন্দেহ পোষণ হইচে বিরত হইবে না, यতक্ষণ না উহাদিগের নিকট কিয়ামंত জাসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, জাসিয়া পড়িবে এক বঞ্ঞ্যা দিন্নের শাশ্তি। (৫৬) সেই দিনই आল্লাহহর জাধিপত্য, তিনিই তাহদিগের বিচার করিবেন। সুতরাং यাহারা ঈমান आনে ও সeকর্ম করে ঢাহারা অবস্থান করিবে সুখদ কাননে। (৫৭) জার যাহারা কুফন্রী করে আর আমার আয়াতসমূহকে অন্ষীকার করে ঢাহাদিগেরই জন্য লাঞ্ন্নাদায়ক শাঙ্তি।
 সম্পক্কে সন্দেহ পোষণ করে। ইব্ন জুরাইজ (র) এই ব্যাথ্যা পেশ করিয়াছ়েন। ইব্ন জরীর (র) এই ব্যাখ্য গহন করিয়াছছন। সাঈদ ইবุন জুবাইর ఆ ইবุন যায়িদ (র)


 বलেन 'بَتْتْ الْقَوْْ আাল্লাহ্র নিদের্শ হক অমান্য করিয়াছে হইতে গৃহিত। আল্ধাহ্ অ|'আলা কোন সশ্প্রদায়কে কেবলই তথন পাকড়াও করিয়াছেন যখন তাহারা আল্লাহৃন আদ্রেশ পালনের বেলায় বে-পরোয়া হইয়াছে। তাহারা পার্থিক ভোগ-লিম্পায় বোঁকায় নিসজ্জিত হইয়া রহিয়াহে। অতএব ঢোমরা আাল্লাহ্র শাস্সি হইতে বে-পরোয়া হইও না, আল্লাহ্র শাস্তি হইতে কেবল সেই সকন্ন বে-পরোয়া হয় যাহারা ফাসিক ও আল্মাহ্র অব|ধ্য।

মহান আল্মাহ্র বাণী :
 বুঝান হইয়াছে। ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কারাতাদ্দাহ (র) এবং আরে। অন্নকে এই মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) এই ব্যাখ্যা গ্রহ.ণ করিয়াছ়েন। এক রিiওয়ায়েত
 হইয়াছে। যাহ্হাক ও হাসান বাসরী (র) অনুর্রপ মত প্রকাশ র্কারয়াছ্ছন। এবং এই ব্যাখ্যাই বিশ্ৰ্ধ ব্যাখ্যা যদিও বদর দিবস ও কাফিরদের একটি শাস্তি 斤িবসস তবুও এখানে
 রাজত্ কেবল আল্লাহ্র জন্য হইবে এবং তিনি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিবেন।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :
مَاللن يِوْ
 "কাফিরদের জন্য হইবে অতি কঠিন।

সেই সত্য দিনের রাজত্ব কেবল পরমকরুনাময় আল্লাহ্র এবং সেই দিনটি কাফিরদের জন্য হইবে অতি কঠিন। (সূরা ফুরকান ঃ ২৬)

মহান আল্মাহ্র বাণী :

যাহারা অন্তরে ঈমান স্থাপন করিয়াছে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলরে মান্য করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাস সমূহকে অমল ‘করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাস, কথা ও কার্যাবলীর
 অবস্থান করিবে। তাঁহারা চিরদিন তথায় অবস্থান ধররিবে কখনও সেই মহা শান্তি নিকেতন তাগ করিবে ন!।
 আয়াত সমূইকক্র রবিশ্বাস করিয়াছে রাসূালের বিরোধিতা করিয়াঢছ, অইংকার করিয়া
 অহংকারের কারাণ তাহাদের জন্য লাঞ্ন্নাজনক শাষ্তি রহহিয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

যেই সকল লোক অহংকার ভরে আমার ইবাদত করিতে অস্নীকার করে তাহার। অচিরেই লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (সূরা মু’মিন ঃ ৬০)


অনুবাদ : (৫৮) এবং यাহারা হিজরত করিয়াছে আল্লাহ্র পথে এবং পরে নিহিত হইয়াছে অথবা মৃছ্যুবরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ অবশ্যাই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করিবেন।এবং আল্লাহ্ তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাত।। (৫৯) তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিম করিবেন যাহা তাহারা পসন্দ করিবে এবং আল্মাহ তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল। (৬০) ইহাই হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি নিঃপীড়িত হইয়া তৃল্য প্রতিশোধ গহণ করিনে ও পুনরায় অত্যাচারিত হইলে আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন। আল্লাহ্ নিশ্যই পাপমোচনকারী ও ফ্মমাশীল।

তাফসীর : আল্মাহ্ তা'অলা ইরশাদ করেন, যাহারা আল্মাহ্র সত্তুধি লাভের জন্য আল্মাহ্র পথে হিজরত করে স্বদেশ ত্যাগ করে, অল্লাহ্র দীনের সাহায়াగ, থ্ ও আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসৃলের সন্ত্রুষ্টি লাভের উল্mেশ্যে যাহারা বন্ধু-বাঙ্ধব ছাড়িয়| যায়, তাহারা চাই যুদ্ধের ময়দানে নিহত ইউক কিংবা বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরূ করুক, সর্বাবস্থায় তাহারা পুরস্কৃত হইবে এবং আল্লাহ্র দরবারে তাঁহারা মর্যাদার ও প্রশ|ংসার অধিকারী হইবে।

ইরশাদ হইয়াছে :
 وَتَعَعَّجْرْهُ عَلَى اللّه .
যেই ব্যক্তি স্বীয় ঘর ত্যাগ করিয়া অল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের fনকট গমন করে অতঃপর মৃত্যু তাহাকে পাইয়া বসে আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার পুরষ্কার f্নাঁচত রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী:


বেহেশতে তাহাদের জন্য এমন রিযিক দান করিতে থাকিবেন যাহা দ্থারা তাহাদদর
 রিযিক্দাত। যিনি তাহার্দিগকে তাহাদের মনঃপুত ব্বেহেশতে দাখিল করিতেন।

यেমন অন্যত ইরশাদ হইয়াছে :
 অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাহার জন্য রহিয়াছে শান্ত্রি ও রিযিক এবং মহ। শান্তি নিকেতন বেহেশত। (সূরা ওয়াকিয়াহ : ৮৮-৮৯) এখানে আল্লাহ্ ত'অলা অনুর্রপ ইর্রশাদ
 করিবেন।

## অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে :



তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন বেহেশতে দাখিল করিবেন যাহা তাহারা পসন্দ
 ও উত্তম বিনিময়ের অধিকারী কে, তাহা তিনি খুব জানनন। তিনি খুব ৃধर्यশীী, অতএব তিনি তাহাদের ওনাহ ক্মা করিয়াছ্ন। তাহাদের হিজরত ও ত।ওয়াকুলের কারণে ওনাহ মার্জনা করিয়া দেন। আল্লাহ্র পথথ যাঁহারা নিহত হয় চাই ঢাহারা হিজরত করুক কিংবা না ককুক তাঁহরা আল্লাহর নিকট জীবিত ও রিযিকপ্পাঠ।

বেমন ইরশাদ হইয়াছছ:


यাহারা জীবন দিয়াছে তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না বহং তাহারা জীবিত তাহাদের প্রতিপানকের নিকট তাহাদিগকে রিযিক দান করা হয়। (সৃরা আলে ইगর়ান ঃ ১৬৯) এ সম্পর্কে বহ্ হাদীস বর্ণিত আছে। আার যাঁহারা আল্মাহ্র রাহে মৃত্যুবরণ কর় চাই ঢাঁহারা হিজরত করুক কিংবা না করুক সর্বাবস্থায় তাহাদের সেই বিশেব সর্যাদা রহিয়াছে। উহা সশ্পক্ক আয়াত হাদী> দ্বারা জানা যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আম়ার পিতা ... ... ... ৩রাহবীল ইব্ন সিমত (র) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা ক্রমদেশে দীর্ঘকান যাবৎ একটি কিল্না অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিনাম। একমাত্র সাनयान ফার্রেী (রা) आমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি বলিলেন, রা|ৃনूল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছছুন : "বেই ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে পাহারাবস্शায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ ত'অান। ঢাহার সাওয়াব নিয়মিত ইব্ল কাছীর—५২ (৭ম)

জারী করেন। ঢাঁাকে নিয়মিতভাবে রিযিক দান করিতে থাক্রন এবং যাহারা ঢাহাকে বিপদগ্থস্থ করিতে ইচ্মুক তাহাদের বিপদ হইতে তাঁহাকে নিরাপাদ্দ রাাথন। ইচ্ম হইলে আয়াত পাঠ করিতু পার :


ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, অবূ য়রু'অহ (র) ... ... ... आবৃ কুরাইব (র) ও রাবী'অাহ ইবৃন সাইফ আল মা‘আফের্রী (র) উভয় হইতে র্ণাণ। তাহারা বলেন, একবার আমরা রোদাস নামক স্থানে ছিলাম। রাসৃনূল্মাহ্ (সা)-এর সাহাবী ফুযালাহ ইব্ন উবাইদ (রা) আমাদের আমীর ছিলেন। তখন দুইটি জানাযা তাহর fিকট দিয়। অত্তিক্রে করিল। একটি ছিল নিহত, অপরটি হইল স্বাভাবিক মৃত্যু। মনুম র্নাহত লাশের প্রতি আকৃষ হইল। তখन ফুযালাহ (রা) বলিলেন, মানুষ্যে হইন কি তাহার ঐ লাশের প্রতি আকৃষ্ঠ হইয়াছছ এবং এই লাশ ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলিল, ব্যেহহতু এই ব্যক্তি আা্লাহ্র পথে নিহত হইয়াছে ও শহীদ হইয়াছ্ এই কারণে স্বার্ভাবকভার ইহার প্রতি আকৃষ্ঠ হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, অমার জন্য উভয় গর্ত সমন, চাই আমি উহার গর্ত হইতে উথ্থিত হই কিংবা ইহার গর্ত হইতে উথ্尸িত হই। তোমরা ওন, অল্মাহ্ তাঅানা তাহার প্রেরিত কিতাবে কি বলিলেন :

## 

আর যাহারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করিয়াছে, অতঃপর তাহারা xাহাদাভ বরণ
 তাহাদিগকে উত্তা রিযিক দান করিবেন।

ইবীন আবূ হাতিग (র) আরো বলেন, আমার পিতা ... ... ... অবদু: রহমান ইবৃন জাহদাম খাওলানী (द) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আসি ফুযালাহ ইব্ন উবাইদ (র)-এর সহিত দুইটি জানাযায় শরীক হইলাম, একজনকক নল্লু দ্|ারা শহীদ করা হইয়াছ, অপরজন স্বাজাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। অতঃপর সাজা|বকতার্র মৃত্যুবরণকারীর নিকট গিয়া বসিলেন, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা। হইন, অপপি শহীদের ছাড়িয়া বে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীর কবরের কাছ্ রালালেন। উত্তার তিনি বলিলেে : আমি মে কোন কবরের কাছে বসিতে পারি।

অাল্লাহ् ত'অানা ইরশ্াাদ করিয়াছেন :

حسّنـا
যাহারা জাল্লাহ্র রাহে হিজরত কর্যিয়াছে，অতঃপর তাহাদিগকক হত্যা করা হইয়াছে কিংবা স্বাভবিকडাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছ্ আন্नাহ্ তাহাদিগকক উত্তস রিযিক দান করিবেন। হে অাদ্য！যथন তোমাকে মনঃপৃত বেহেশতে দাখিন করা হইরে এবং উত্তম রিযিক দান করা হইবে উহার পর আর কি ঢুমি আকঙ旃 কর？দুই গর্তের শে কোন গর্ত ইইতে আমাকে উখান করা হউক না কেন，আমার উহাতে কোন পরোয়া নাই। ইবৃন জরীর（র）．．．．．．．．．ইউনুু ইব্ন আবদুল আ＇লা（র）সালমান ইব̣ন রা⿰亻寸（র）হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন，ফুযালা（র）ক্রদানা নামক স্থানে আমাদের আমীর ছিিলেন। একবার তিনি দুইটি লালের নিকট দিয়া অত্ক্র্র্ম করিলেন। একটি শহীঢদর লাশ। এবং অপরাটি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীর লাশ। অতঃপর পরের রিওয়া｜্য়ে বর্ণনা করিড়েন।

## মহান আল্নাহ্র বাণী ：

## 

মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান ও ইবৃন জরীর（র）বলেন，আয়াতটি সাহাবায়ে কিরামের একটি দল সশ্পক্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল，যাহাত একটি মুশরিক দলের সহিত মুহাররাম মাডে সংঅর্ষ হইয়াছিল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে কসম খাইয়া র্বিল，তাহারা ভেন এই মুহাররাম মালে যুদ্ধ না করে। কিন্ত মুশরিকরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা ব্যতিত অন্য কিছুতেই রাयী হইল না। তাহারা মুসলমানদের উপর অবিচার কর্রল। অতঃপর



অনুবাদ ঃ（৬১）ইহাই এই জন্য যে，আল্লাহু রাত্রিকে থ্রবিষ্ট করান দিবসের মষ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা，সম্যক দ্রষ্টা।
(৬২) এই জন্য ভে, আল্লাহ তিনিই সত্য এবং উহারা ঢাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে উহা ঢো অসত্য এবং অাল্লাহ তিনিই ঢো সমুচ্চ মহান।

তাফসীর : आল্লাহ্ ত'অআলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার সকন गাখলূকের মধ্য্য ব্যেন ইচ্ঘ তেমন পরিবর্ত্ত করিয়া থাকেন, ত্মেন ক্ষমত প্রোপ করেন।



आপনি বলুন, হে আল্লাহ! आপনি গোটা সয়াজ্যের অধির্পাত, आপ্পান যাহাকে ইচ্মা তাহাকে রাজত্ দান কর্রেন, যাহার নিকট ইইতে ইচ্মা হয় ছিনাইয়। লইয়া থাকেন। याহাকে ইচ্ম সম্মান দান করেন, यাহাকে ইচ্ম লাঞ্ছিত করেন। आপনत় হাতে সকল কল্যাণ। आপনি সকল বস্থুর উপর শক্তিশালী। आপনি রাতকক fিকে পানেশ করান आর দিনকে রাতে প্রবেশ করান, মৃত হইতে আপনি জীবিতকে বাহির কর্রে এবং জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন। আর যাহাকে ইচ্ঘ বিনা হিসাবে রিথিিক দান কর্রে। (সূরা আলে ইমরান : ২৬-২৭)
"রাতকে দিন্নের মষ্্য দাখিল করা এবং দিনকে রাতের ময়্যা দাখখল করা" এর অর্থ হইল রাতের কিছু অংশাকক দিনের অংশে এবং দিনের কিছু অংশাক্ক রাততর অংশে পরিণত করা। जতএব কখনও রাত বড় হয় এবং দিন ছোট হয়। শীতকালে এইর্রপ হইয়া থাকে আবার কথনও দিন বড় হয় এবং রাত ছোট হয়, ল্যেনন ब্রীঘকালে এইর্রপ হইয়া থাকে।

মহান আল্মাহ্, বাণী :


অবশ্যই আল্মাহ ত অ‘আলা বড়ই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। ঢাহার বান্দাদের সকল কথাবার্ত তিনি শ্রবণ করেন, তাহাদর সকল অবস্গাক্কে তিনি দশ্শন কর্রন। তাহাদের ভে কোন অবস্থ নড়াচড়া হউক কিংবা স্থির থাকাও কোন কিছুই ঢাঁার নিকট গোপন নহহ।
 এমন বিচারক ও शাকিম বে তাঁহার কোন ফয়সালা সম্পক্কে কেহ কো প্রশ্ন তুলিতে

 মহাস|্রাজ্যের অধিপতি। তিনি যাহা চাহেন তাহা সংঘটিত হয়। যাহ। fর্তিন চাহেন না উহা সং্যটিত হয় না। সকল বস్ఞু তাঁহারই মুখাপপ্কী।
 উপাসনা কর্রিতেছে উহা সম্পূর্ণপ্রপ বাতিল মিথ্যা। কারণ তাহাদের উপাসা মৃর্তি সমূহ না কোন ক্ষতি করিবার ফমতা রাখে আর না কোন উপকার করিতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
وآنْ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُ انْكَبِرْ
আর আল্gাহ্ ত'আলা অতি মহান অতি বড়।
বেমন অনত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

আরো ইরশাদ হইয়াছে:
وَهُوْ الْكَبِيْرُ الْمْتُتَالُ
সকল ব্থুই সেই মহান সত্তার অধিনস্ত, তিনি ব্যতিত আর কোন ইনাহ্ নাই আর তিনি সকনের প্রতিপালক। তাহা ইইতে বড়, তাহ; ইইতে মহান অর কেহ নাই। তাহার সস্পক্কে যানিমরা যাহা কিছ্ম মন্ত্য করে তাহা হইতে তিনি পবিত্র।




 रইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে ধরিত্রী ? आল্লাহ সূক্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৪) আাকাশ মভনী ও পৃথিবীত যাহা কিছू আছছ তাহা চাঁহারই এবং जাল্লাহ তিনিই অভাবমুক্ত ও প্রশংসাহ। (৬৫) पूমি কি লক্য কর না বে, आল্লাহ তোমাদিগের কন্যাণে নিয়োজিত কর্রিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছ్ আছে তৎসমুদয়কে এবং ঢাঁহার নির্দ্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌयाন সমূহকে, এবং তিনি আকাশ স্থির রাঢেন যাহাত উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাহার অনুমতি ব্যতিত? आাল্লাহ? নিপ্চিয়ই মানুভ্যে প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ানু। (৬৬) এবং তিনি তোমাদিপকক জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তো তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন, পুনরায় ঢোমাদিগকে জীবন দান কর্রিবেন। মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

তাফ্সীর ঃ জাল্লাহ্ ত'অালা উল্লেথিত আয়াত সমূহের স্বীয় শক্তি বিশাল সাম্রাজের দলীল প্রমাণ সমূহ উল্লেখ করিয়াছছন। তিনি বায়ূ প্রবাহিত কর্রেন এবং মেঘমালা ছড়াইয়াছেন এবং অনুর্বর ও উজ্টীদरीন যমীনে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।
 পায়। (সূরা হাজ্জः ৫)

মহান আল্মাহ্র বাণী :

 تـقيب উহার অবস্থানুসারে হইয়া থাকে।

यেমন-অনাত্র ইরশাদ হইয়াছে :

## 

অতঃপর আমি বীর্যকে আলাকাক্রপপ, তৎপর জমাট বাধা রক্তকে মাংস পির্কে <্রপান্তরিত করি। (সূরা মু’মিনূন ঃ >8) जথচ বুখারী ও মুসলিম শরীীফদ্ময়ের হাদীস দ্রারা প্রমাণিত বে, উল্নেখিত প্রতি দুইটি অবস্থার মধ্যে চল্লিশ দিন্নের প্রার্থক্য রহিয়াছে। এত্দ্সত্ত্তেও আয়াতের মধ্যে فـاء تـنقيب ব্যবহার করা হইয়াছছ। আলোচ্য আয়াতের মধ্ধে অর্থাৎ यAীন খফ হইবার পরে উহা সবুজ ইহয়া যায়। হিজাযের অধিবাসী কোন কোন তাফসীর মতে, আয়াতের অর্থ হইন, ঔফ যমীনে যখন বৃষ্ঠি বর্যিত হয় তাহার পর উহা সবুজ র্রপ ধারন করে।


অবশ্যই আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহশীল ও এবং যমীনের সকল প্রান্তে অর্বস্থত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সম্পর্কে অবগত। কোন বস্তুই তাঁহার নিকট গোপন নহে। যমীনের কোথাও ক্ষুদ্র বীজ থাকিলে তিনি উহার জন্য পরিমাণ মত পানি পৌছাইয়া দেন।এবং উহা হইতে চারা উৎপন্ন করেন। হযরত লুকমান বলেন :


হে বৎস! यদি সরিযার বীজ পরিমাণ কোন বस్হু পাথরের নিচে কিংবা আসমান সমূহে जথবা যমীনে. অবস্থান করে তবে আল্লাহ্ উহা ও হাযির করিবেন। অবশাই আল্gাহ্ বড়ই মেহেরবান এবং সকল বস্সু সস্পর্কে অবগত। (সূরা লুক্মান ঃ ১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

তাহারা সেই মহান আল্নাহ্রও কি সিজ্দা করিবে না যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের গোপন বস্তুকে বাহির করিব্বেন। (সূরা নামৃল ঃ ২৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


গাছ হইতে ব্যই সকল পাতা ঝরিয়া পড়ে উহাও তিনি জানেন এবং যगীনের পডীর
 এবং এই সকল বস্সু স্প্ট কিতাবে নিপিবদ্ধ ইইয়াছে। (সূরা আন‘আম : ৫৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


আসমান যমীনে অবস্থিত কোন বিন্দু পরিমাণ বষ্থু ও আপনার র্রাত্পানকের নিকট
 স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (সুরা ইউনুস ঃ ৬১)

আর এই কারণণ উমাইয়াহ ইব্ন আবুস সানত কিংবা যায়িদ ইব̣ন আমর ইবุন নুফাইল (র) বলেন :

وقو لا له من ينبت الحب فى الثـرى * فيمبح النبقل يهتز رابيًا
و يخـر ج منـه حبه فى رؤسه * ففى ذال ايـات لمن كان واعيـا

তোমরা তাহাকে বল, মাটির মধ্যে অবস্থিত বীজ হইতে কে গাছ গজাইয়া দেয়? অতঃপর উহা বড় ইইয়া নাচিত়ি খরু করে। जর ঐ গাছের মাথায় কে-ই বা শীয বাহির করে। ইহাত্ অবশাই জ্ঞাীীজদের জন্য বহ নিদর্শন রহিয়াছ্ে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
لَهُ مَا فِى السَمَوْتِ وِمَا فِمَ الآرْضِ

আসমান যমীনে অবস্সিত সকল বস্তুরই মালিক তিনি। কোন বষ্থুর র্তিনই মুখাপেছ্মী নহেন সকলেই তাহার মুখাপপ্ষ।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

তোমরা ইशা জান না শে, যমীনের সকল প্রাণী ও জড় পদার্থ্র ফসল ও ফুল সমূহকক তোমাদ্দের লেবায় নিয়্যেজ্িিত করিয়াছেন। বেমন অন্যা্র ইর্াাদ হইয়াছে :


आসমান সমূহে যমীনে অবস্ছিত সকন বস্তুকে তিনি তোমাদের লেবায় নিয়োজিত কর্রিয়াছেন। এই সব কিছুই তাহার অনু্্র ও ইহসান।

মহান আাল্লাহ্র বাণী :
وَاْلْنُلْنَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِاَمْرْ

তাঁহারই নির্দ্দেশ। তাহারই পক্ষ হইতে সুব্যোগ, সুবিধা করিয়া দেওয়ায় সমুদ্রের তরক্গ মানার মধ্যে চলমান জাহাজ সমৃহকে কি তাহারা দেখে না কিজার্র সানুয ও বাণিজ্যিক দ্রব্য লইয়া দেশ দেশাত্তরে ধাবিত হইয়াছছ। অনুকুল হাওয়ার মা্ব্য এক শহর হইরে অন্য শহরে, এক প্রান্তে হইতে অন্য প্রান্তে তাহাদের উপকারী প্রగ়য়াজনীয় বস্তু লইয়া


মহান আল্লাহ্র বাণী :

আর সেই মহান সত্তা আসমনককে যমীনে পড়িয়া যাওয়া হইত্ত ১েকাইয়া রাখিতেছে কিত্তু তিনি यদি চাহেন তবে আসমানকে যমীনের উপর পড়িয়া যাওয়ার fির্দেশ দিনে উহা যমীনে পড়িয়া যাইবে এবং যমীনে অবস্থিত সকন প্রাীীই ঙ্রংস হইয়া যাইবে। কিত্তু
 হইতে ঠেকাইয়া রাখিতেছেন।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে :

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষের প্রতি বড়ই ম্নেহশীল ও মেহেরবান। অথচ তাহারা বড়ই অত্যাচার অবিচার করিতেছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

নিশয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মানুমের যুলুম সত্ত্বেও তাহাদের জন্য ক্ষমাশীল এবং নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক বড় কঠিন শাস্তি দানকারী। (সূর। রা‘দ ঃ ৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী :


তিনি সেই মহান আল্মাহ্ যিনি তোমাদিগকে জীবিত রা:খন, অতঃপর পুনরায় তোমাদিগকে মৃত্যুদান করিবেন আবার পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। কিন্ত মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। অত্র আয়াতের বিষয়বস্ুু ঠিক এই আয়াতের বিযয়বস্যুর অনুরুপ :


তোমরা আল্লাহৃর সহিত কিভাবে কুফর কর ? তোমরা নির্জীব ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, আবার তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন অতঃপর তাহার নিকট তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে ইইবে। (সূর। বাকারা ঃ ২৮)

অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :


আপনি বলিয়া দিন, আল্মাহ্-ই তোমাদিগকে জীবন দান করেন, 痛নই তোমাদিগকে মৃত্যু দান করেন। অতঃপর পুনরায় তিনি কিয়ামত দিবরে তে।সাদদগকেএকত্রিত করিবেন, যেই দিনের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। (সূর। জাাসয়া : ২৬)

ইরশাদ হইয়াছে :


তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রভূ! আপনি আমাদিগকে দুইবার জীবন দান করিয়াছেন এবং দুইবার মৃত্যু দান করিয়াছেন। (সূরা. মু’মিন : ১১)

আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল, ঢোমরা সেই আল্লাহ্র সহিত অন্য বস্ভুকে কি করিয়া শরীক কর এবং অন্য বস্তুর উপাসনাই বা কি করিয়া কর? অথচ, সৃষ্টিকর্ত ও রিযিকদাতা ইব্ল কাছীর—৬৩ (৭ম)

 তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন ${ }^{\circ}$



অनুবাদ ঃ (৬৭) আমি প্রত্যেক সপ্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি ইবাদত-পদ্ধতি, यাহা উহারা অনুসরণ করে। সুতরাং উহারা যেন তোমার সহিত বির্তক না করে, এই ব্যাপারে তুমি উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর, ঢুমি তো সরল পথ্থই প্রতিষ্ঠিত। (৬৮) উহারা কি তোমার সাথে বিতণ্ণ করে, তবে বল্লিও, তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, তিনি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য পৃথক পৃথক ইবাদত নির্ধারণ করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, "প্রত্যেক নবীর উম্মাতের
 ঐ স্থানকে যেখানে বারংবার যাতায়াত করা হয়। চাই ভাল কাজজর জন্া ইউক কিংবা মন্দে কাজের জন্য। " স্থান সমূহে হাজীগণ বারংবার আসা-যাওয়া করে এবং অবস্থানও কর়। ইব্ন জবীর (র)-এর বক্তব্যনুসারে यদি আয়াতের অর্থ "প্রত্যেক নবীর উম্মাত্তর জন্য ইবাদতের পৃথক প্রদ্ধতি অর্থাৎ পৃথক শরীয়াত নির্ধারণ করা" হয় তবে তে ক্কেরত দ্বারা মুশরিকদের বলা হয় যে, তাহারা যেন বিবাদ না করে। আপনার সাহত ঝগড়া না করে। আর যদি অয়াতের অর্থ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য উহার শক্তি অনুসারে উহার কর্ম

নির্ধারণ করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে লোক বুঝান হইয়াছে, যাহাদের ঐ সকল্ল مَنَاسبك নির্ধারণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ লোক যাহা কিছু করিতেছে উহা আল্নাহ্র নির্ধারিত ফয়সালা ও তাঁহার ইচ্ছায়ই করিতেছে। অতএব তাহাদের ঝগড়ার কারণে আপনি মনোক্ষুন্ন হইবেন না। বরং আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহবান করতে থাকুন নিঃসন্দেহে আপনি সঠিক হিদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

এই আয়াতের মর্ম এবং

 কার্যসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন। আয়াতটি ধমক মূলক।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

তোমরা যেই সকল কাজ করিতেছ, আল্লাহ্ উহা খুবই ভাল জাননন, আমার ও তোমাদের মাঝে তিনিই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। (সূরা আহকাফ ঃ৮) এই কারণণ ইরশাদ ইইয়াছে :


আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তোমাদের মাঝে বিবাদমান বিরোধ মীমাংসা করিবেন। ইহা অপর এক আয়াতের অনুরূপ :

আপনি ইহারই দাওয়াত দিতে থাকুন, এবং সেইর্দপ দৃঢ়ত্ত অবলম্বন করুন যেইর্রপ আপনাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আর তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবে না। আর

আপনি বলুন, আা্মাহ্ বে কিতাব অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন উহার র্রতি ঈসান আািলাম। (সূরা ণরা ঃ ১৫)


जनুবাদ : (१०) पूমি कि জান বে, आকাশ ও পৃথিবীতে याহা কিছू রহিয়াহে, আল্লাহ ঢাহা অবগত আছেন? এই সকনই নিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে, ইহা আল্লাহ নিকট সহজ।

তাফসীর ঃ আল্gाহ् ত'আলা ইরশাদ করেন ঃ তিনি আসসান ও যর্गীন্নে অবস্থিত সব কিছু সশ্পর্কে অবগত। কোন বন্যুই তাঁার নিকট গোপন নাহ। আসসান ও যমীনে বিন্দু পরিমাণ বঙ্রুও তাঁার জ্ঞান-এর বাহিরে নহে। সকল সৃষ্ট বস্তুক্ক উহার অস্তিত্ণ লাঙ্ডর পৃর্রেই জানেন। এবং উহা লাওহে মাহযৃবে লিপিব্ধ করেন। সহীহ্ মুসলিম
 করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ ত'আলা সকল মাখলূকের পরিমাণ आगगন মगীन সৃষ্টির পধ্চাশ হাজার বৎসর পৃর্বেই নির্ধারন কর্যিয়াছেন। আর তখন আন্লাহহর অারশ। ছিল পানির উপর। সুনান গ্থন সমূহে একদল সাহাবী কর্ত্থক বর্ণিত, রাসূনूল্নাহ্ (সা) ইतশ॥দ করিয়াছ্নে,
 বলিলেন, ‘লिখ’’ কনম বলিল, कि লিখিব ? তিনি বলিলেন, সকল ব্যুক্巾 লিv। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত যত বস্তুকে সৃট্টি করা হইটে কলম উহার সব কিছू র্লাখয়া। ক্সেলিলं।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ... ... ... সাদিদ ইব্ন যুবাইর

 করিবার পৃর্বে আরার্রে অবস্থান করা অবস্থায় কলমকে বলিােেন, লিখ, কলग বनিল, কি

 ত'অালা নবী করীম (সা) কে সস্বোধন করিয়া উহার কথাই বলিয়াড়েন :

আল্লাহ্ ত'আলা জ্ঞানের পৃর্ণতাই ইহা বে, তিনি সকল ব্য়রকে উহার র্অস্তিত্ব লাভের


অপরিবর্তিত অবস্থায় জানেন। তিনি ইহাও জানেন বে, তাছার অ়মুক বান্দা ম্বেচ্ছায় আল্লাহ্ হকুম পালন করিবে এবং অমুক বান্দা স্বেচ্মায় ঢাঁহার হকুगুর বিরোধিত। কंরিবে। জর এই সকল কাজই আল্লাহ্র নিকট সহজ।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছছ :


অবশ্যই ইহা কিতাবে নিপিবদ্ধ। নিঃসন্দেcে উহা আল্মাহ্র জন্য বড়ই সহজ।


অনুবাদ : (৭১) এবং উহারা ইবাদত করে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছ্রর যাহার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। এবং যাহার সম্বক্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। বস্তুত यালিমদিগের কোন সাহায্যকারী নাই (৭২) এবৃং উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে তুমি কাফিরদিগের মুখমণলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখিবে, যাহারা উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করে তাহাদিগকে উহার আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। বল, তবে কি আমি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব? ইহা আগুন, এই বিযয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কাফিরদিগকে এবং ইহা কত নিকৃষ্ট পরিবর্তন স্থান।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ মুশরিকদের মূর্খতার ঊউল্লেখ করিয়াছেন! মুশরিকরা আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়িয়া এমন বস্তুর পূজা করে যাহার সত্য সঠিক হইবার কোন প্রমাণ নাই।

ইরশাদ হইয়াছে :

#  يُقْلِحُ الْكَفْرُوْنَ 

বেই ব্যক্তি অাল্মাহ্র সহিত অন্য ইলাহকে পৃজা করে যাহা সত্ত সঠিক হইবার কোন দनীল নাই। আল্লাহৃর নিকট উহার হিসাব-নিকাশ অবশাই দিতে হইরে। নিঃসন্দেরে কাফিররা সফল হইবে না। (সূরা মু’মিনুন ঃ ১১৭)

এখানেও আল্নাহ্ ইরশশাদ করিয়াছেন :

মুশরিকরা যাহা কিছু গড়িয়া নইয়াছে উহা কেবল ঢাহাদের পূর্ব পুরুষ্ষদের নিকট হইতে অ্ণণ করিয়াছহ, উহার জন্য ঢাহাদের কোন দনীল প্রসাণ নাই। বয়ুত শয়ততনই তাহাদিগকেই ইহার জনা ফুঁসলাইয়াছে। এবং এই বাতিল বিযয়কে তাহাদের দৃষ্টিতে সজ্জিত করিয়াছছ। এই কারণণ আল্লাহ্ তা‘ানা ঢাহাদিগকক ধসক fিয়াছেন। L்
 শাস্সি হইতে তার্হািিগক্কে রক্ষা করিতে পারে।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


যখন মুশরিকদ্দর নিকট কুরআনের আয়াত সমূহ তিলওয়াত করা হয় এবং जাওহীদের উপর স্পে্ট দনীল প্রমাণ সমূহ পেশ করা হয় এবং ইহারও দলীল পেশ করা

 প্রাত তাহারা হাত ও মুখ দ্বারা সীমা অতিক্র্ম করিবার উপক্রম হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

आপনি বলিয়া দিন, তোমরা আল্নাহ্র প্রিয় বান্দাগণকে ব্বই সকল ভয়ভীতি দেখাইয়া থাক, आगি কি উহা অপেপ্ম অধিক কঠিন কি বড় শা|্তির কথা কক তোসাদিকে
 করিয়াছেন। यদি তোমরা কোন পার্থিব শাস্তি দিতে সফন্ হও তরে পরকালে তোমাদের
 সেই আাধ্ন বসবালের জন্য বড়ই নিকৃষ্ট।

## ইরশাদ হইয়াছছ :



## উহা বসবাসের অবস্থান দিক হইতে বড় ভয়াবহ ও বড়ই জঘণ্গ স্থান।



অনুবাদ : (৭৩) হে মানুষ ! একটি উপমা দেওয়া হইঢেছে, মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক ত়াহারা তো একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকনেই একত্রে হইলেও। এবং মাছি यদি কিছু ছিনিয়া লইয়া যায় তাহাদিগের নিকট হইতে, ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অন্বেষক ও অন্থেযিত কতই দুর্বল। (৭৪) উহারা আল্লাহৃর যথ্থাচিত মর্যাদা উপলক্ধি করে না, আল্লাহহ নিশয়ই ফ্ষমতাবান, পরাক্রশালী।

তাফসীর : উল্নেখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্মাহ্ মুশরিকরের প্রাত তুচ্ছতা ও তাহাদের বোকামীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইর্যশাদ হইয়াছে :

准 তাহার সহিত অন্যকে শরীক করে তাহাদের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা হইয়াছে। - كَاسْتْتَعُوُو

মহান আল্লাহ্র বাণী :

আল্লাহ্কে বাদ দিয়া তোমরা যেই সকল বস্তুকে উপাসনা কর ঢাহারা একটি মাছি সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে, যেই সকল বস্তুকে তোমরা উপাসন। কর উহারা সক্লে একত্রিত হইয়াও একটি মাছি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে তবুও তাহাদের পক্ষ্ষ ইহা সম্তব নহে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ... ... ... আবৃ হৃরায়রা (রা) হইতে মারফূর্দপে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্মাহ্ তা‘আলা ইরশাদ র্করযয়ার্ছন : "সেই লোক অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে যে আল্মাহ্র ন্যায় সৃট্টি করিনার চেষ্ট। করে। যদি

কাহারও এইরূপ শক্তি থাকে তবে সে যেন আমার ন্যায় একটি বিন্দু, একটি মাছি কিংবা একটি বীজ সৃষ্টি করে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম উমারাহ (র) ... ... ... হযরতं আবূ হরায়র৷ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ 丁|‘আলা ইরশাদ করেন, "সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে, যে আমার गত সৃধ্টি করিতে চেষ্টা করে তাহার শক্তি থাকিলে একটি যব যেন পরিমাণ সৃষ্টি করে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন :


আর यদি সেই সকল উপাস্য হইতে কোন একটি মাছিও কিছু কা্কাড়য়া লইয়া যায় তবে তাহাদের শক্তির বহর হইল যে তাহারা সেই মাছি হইতে উহা ছিনিয়া লইতেও সক্ষম নহে। অথচ মাছি বড়ই দুর্বল সৃষ্টি। ঢাহাদের উপাস্য না উহা হইতে ও কিছু কাড়িয়া লইতে সক্ষম নহে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছছ : ©


মহান আল্মাহ্র বাণী :
 বুঝিতে পারিল না। আর এই কারণে তাহারা আল্লাহ্ সহিত এমন বস্যুকক xরীক করে
 আল্মাহই বড়ই শক্তিশালী ও অতিশয় পরাক্রমশালী। তাহার ‘x|ক্ত বালেই’ তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে :

সেই মহান সত্তাই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুনরায় দ্বিতীয়বার তিনিই সৃষ্টি করিবেন এবং ইহা তাহার পক্ষে অধিক সহজ। (সূরা রূম : ২৭)

ইরশাদ হইয়াছছ:


অবশ্যই আপনার প্রতিপালকে পাকড়াও বড়ই কঠিন তিনিই প্রথস যৃষ্টি করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়বার তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। (সূরা বুর্জ ঃ ১২)

ইরশাদ হইয়াছছ :


নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ রিযিকদাতা, মহাক্ষমতাবান। (সূরা যারি‘আত ঃ৫৮)
' اَلْحَز কেইই পরিবর্তন করিতে পারে না। যাঁহার মহত্ ও বড়ত্ৰ কেহ চ্যালেঞ্জ করিতে সক্ষম নহে।


অনুবাদ ঃ (१৫) আল্লাহ ফিরিশ্তাদিগের মধ্যে হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্যে হইতে আল্লাহ্হ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা (৭৬) তাহাদের সশ্মুたে ও পশ্চাতে যাহা কিছ్ আছে তিনি তাহা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহৃর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

তাফসীর : আল্মাহ্ তা‘আলা স্বীয় নির্ধারিত বিষয়সমূহ স্থায়ী করিবার জন্য এবং’ নির্দিষ্ট শরীয়াতকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌছাইবার জন্য ফিরিশ্তাণণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন।


নিঃসন্দেহে আল্নাহ্. তা'আলা তাঁহার বান্দাদের কথাবার্তা শ্রবণ করেন এবং সকল অবস্থা দর্শন করেন।

ইরশাদ ইইয়াছে :


রিসালতের বৌগ্য ব্যক্তি কে তাহাও তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।
মহান আল্লাহ্র বাণী :

আল্মাহ্ তা‘আলা রাসূলণের অপ্র পশাতের খবর সম্পর্কে অবগত। রাসূলগণের নিকট তিনি কোন বস্তু অর্পণ করিলেন এ্রবং তাহারা কোন বস্তু প্পৗছাইলেন কিনা উহা সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট সব কিছু জানেন। তাহাদের কোন কাজ আল্মাহৃর নিকট গোপন নহে।

যেমন ইররশাদ ইইয়াছে :
ইব্ন কাছীর—৬8 (৭ম)

#    

তিনি গায়িব জানেন, গায়িব কাহার উপর প্রকাশ কর্রে না। অবশ্য বেই পয়গাম্বরকে তিনি নির্বাচন করেন তাহার অগ্গ পপ্চাতের প্রহরী নিযুক্ত করেন ভ্যে তিনি জানিতে পারেন লে, তিনি তাহার পরওয়ারদিগারের পয়भাম পৌছইইত পারিয়াছছন।
 তাঁহার নিকট রহিয়াছে। (সুরা জ্নি ঃ ২৬)

আাল্লাহ্ ত|'আালা তাহার রাসূনগণণর সংরকक্ষণকারী। তাহাদিগকে যাহা কিছू বনা হয় তিনি নিজেই উহার সাক্ী, তিনিই নিজেই তাঁাদ্দের রক্ষণাবেক্ণকারী ও সাহায্যকান্রী।

ইরশাদ হইয়াছে:

হে রাসূন! आপনার নিকট যাহা কিছু অবতীর্ণ করা ইইয়াছছ উহ৷ অার্পনি পৌছাইয়া দিন, यদি আপনি এই নিদের্শ পালন না করেন তবে রিসালতের দায়াত্, পালিত হইবে না এবং মানুষ হইতে আপনাকে আল্লাহই হিফাयত করিবেন। (সূরা गায়াদ। ঃ ৬৭)








অনুবাদ : (৭৭) হে মু’মিনগণ ! ঢোমরা র্রককু‘ কর এবং সিজদা কর আর তোমাদিতের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাহাত্ সফন্নকাম হইতে পার। (१৮) এবং জিহাদ কর জাল্লাহর পথে বে ভবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদিগকে মনোনীত কর্যিয়াছেন, তিনি দীনের ব্যাপারে ঢোমাদিগের্য উপর্র কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই। ইহা তোমাদিগের পিতা হযরতত ইবরাহীমমর মিল্লাত। তিনি পৃর্বে ঢোমাদিগের নামকরণ কর্রিয়াছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও যাহাতে রাসূল ঢোমাদিগের সাক্ষী স্বর্గপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বর্রপ হও মানব জাতির জন্য। সूতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং জাল্লাহকে অবনম্বন কর, তিনিই ঢোমাদিগের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহাयাকারী তিनि।

ঢাফসীর ঃ অইম্মায়ে কিরামের ‘সূরা হজ্জ’ এর দিতীয় সিজূদাটির বিষয়ে মত বিরোধ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে সিজ্দা করিতে হইবে কি ইইরে না। এই ব্যাপারে দুইটি মত রহহিয়াছে।

আমরা প্রথম সিজ্দা আলোচনাকালে উকবাহ ইবৃন आমির (রা) কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসে উল্লেখ করিয়াছি, রাসৃনূল্মাহ্ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন ঃ

فضـلت سور رة الحـج بسجدتــين فمـن لـم يسجدهـمـا فـلا يـقر أهـمـا
দুইটি সিজ্দার আয়াত দ্বারা সূরা হজ্জকে মর্মাদা দান করা হইয়াড়। অতএব বে ব্যক্তি উহা পাঠ কর্রিয়া সিজ্দা করিবার ইচ্মা রাখে না সে যেন উशা পাঠ না করে।

মহান আল্লাহর বাণী :
وَجَاهِدْوْا فِمَ اللَّهِ حَقَّ جِبِهَدْ

হে মু'মিনগণ! তেমরা জাল্লাহ্র পথে স্বীয় মান, জীবন ও যু:খের দ্বরার জিহাদ কর। আল্ধাহ্র দীনকে বুনন্দ করিবার জন্য চেষ্ঠা সাধনা ও সং্গ্রাম ক়। এ৭ং জিহাদ করিবার হক আদায় কর।

यেমন অন্ত্র ইরশাদ হইয়াছে :

তোমরা আল্নাহকে ভয় কর ব্যেন তাহাকে ভয় করা দরকার।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 মধ্যে হইতে নির্বাচ়ন করিয়া লইয়াছেন। এবং তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত রাসূল এবং সর্বাপেক্ষা দীন দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

## وُمَا جُعْلَ عَلَيْكَمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرْجِ

আর তোমাদের উপর তোমাদের শক্তির বাহিরে কোন নির্দেশ চাপাইয়া দেন নাই এবং এমন কোন হুকুম আরোপ করেন নাই, যাহাতে তোমাদের অত্যধিক কষ্ট হয় বরং যখনই কোন হুকুম তোমাদের জন্য কষ্টকর হয় তখনই উহাতে তোমাদের সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন, তাওহীদ ও রিসালতের শাহাদাতের পর সর্বাপ.পক্ষা রুকন ও দীনের স্তম্ভ সালাত, স্থায়ী বাসিন্দার প্রতি চার রাক‘আত ফরয করা হইয়াছে। কিন্ত মুসাফিরের প্রতি ইহা দুই রাক‘আত করা হইয়াছে। এবং ভয় ভী心ির অবস্থায় কোন কোন ইমামের মতে মাত্র এক রাক‘আত ফরয। যেমন কোন কোন রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আর এই সালাতে প্রয়োজন ইইলে পায়ে চলিয়৷ ও শোয়ারীতে আরোহন করিয়া কিব্লার দিকে মুখ ফিরাইয়া কিংবা প্রত়োজনে অন্য দিকে মুখ না ফিরাইয়া পড়া যাইতে পারে। অনুর্রপভাবে সফরের অবস্থায় নফল সালাতও কিব্লামুখী হইয়া কিংবা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া পড়া যায়। यদি রোগাক্রান্ত হয় তণ্ব সে ক্ষেত্রে না দাঁড়াইয়া বরং বসিয়া সালাত পড়া যায়। বসিতে না পারিলে কাঁত হইয়া ইহা ছড়া আরো সহজ পদ্ধতি রহিয়াছে। এবং কষ্ট হইইলে শরীয়াত সম্মত সহজ পর্ধ্ধতি গ্ৰহণ করিবার অনুমতি সকল ফরয ও ওয়াজিব সালাত সমূহের মধ্যে সমভাবে প্রয়াজ্য। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : সরল দীন প্রেরণ করা হইয়াছে। রাসূর্লুল্নাহ্ (সা) হযরত মু‘আয় ও হযরত আবূ মূসা (রা)-কে যখন প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া যখন ইয়ামানে প্রেরণ করা হইয়াছে, তখন
 করিবে, মানুষের মাঝে বিতৃঞ্চা সৃষ্টি করিও না। তাহাদের প্রতি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে, কঠোরত অবলম্বন করিবে না।এই বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। रযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা র্দীনকে সংকীর্ণ করেন নাই বরং উহাকে প্রশস্ত করিয়াছেন।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


ইব্ন জরীর (র) বলেন,
 সংকীর্ণ করেন নাই বরং হযরতত ইব্রাহীম (আ)-এর দীনের মত্ প্রশস্ত সহজ করিয়াছ্নে। তবে একটি উহ্য|l الزمـو এর ‘মাফউল’ হিসাবে ‘মানসুব’ হইতত পারে।

অমি (ইব্ন কাসীর) বলি, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই আয়াততর মর্মের অনুরূপ। এবং ইহার তারকীব ও এই আয়াতের তারকীরেব আয়াতের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে :


आপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপানক আামকে সরুল পহথথর হিদায়াত করেছেন। याহা ইব্রাহীম (অ) এর দীন্নর সরল ও সঠিক।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


তিনি তোমাদের মুসলমান নামকরণ করিয়াছেন। ইমাম আবদুন্মাহ ইবনুল মুবারক (র) ইব্ন जাব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। আা্ধাহৃই তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন।

মুজাহিদ, আত, যাহ্হাক (র) সুদী, মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান কাতাদাহ (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছ্ন। আাবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, সুসলমান নামকরণ করিয়াছেন হয়ত ইবরাহীম (অ)। দनীল হিসাঢ়ে তিনি এই আয়াত পেশl করেন :


হে আল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে মুসলিম ও আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের गধ্বে হইতে একটি উম্মত সৃষ্টি করুন যাহারা আপনার অনুগত হইরে।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইহা সঠিক দनীল নহে। কারণ হযরত ইবরাহীস (আ) এই উম্মাতকে পবিত্র কুরআান্ন সুসলমান হিসাবে ঘোষণা করেন নাই। অথচ, আন্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন :

তিনি পূর্বেও তোমাদিগকে মুসনমান নাম রাখিয়াছেন এবং এই পাবি্র কুরজানেও। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ ত'আলা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন এবং এই পবিত্র গ্রন্থ কুরআনেও। অन্যান্য অন্নক তাফস্যীরকার ও অনুর্রপ মত প্রকাশ কর্রিয়াছছন।

আমি (ইব্ন কাসীর) বলি, মুজাহিদ (র)-এর অভিমতই সঠিক ও বব৫্দ। কারণ অল্লাহ্ ত'আলা প্রথ ইরর্রাদ করিয়াছেন :

## هُوْ اجْتْبكُمْ وَمَا جَعَلَ علَيْكُمْ فِى الدَيْنِ مـنْ حَرْجً

তিনিই তোমাদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন এবং কোন প্রকার সংকীর্ণত৷ সৃষ্টি করেন নাই। অতঃপর তিনি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর আনীত মিল্মাতকে গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। কারণ এই মিল্লাত হইল ইবরাহীম (সা)-এর মিল্লাত। অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা এই উম্মাতের উপর কি কি অনুগ্রহ করিয়াছছ্নন, উহাও উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি প্রেরিত কিতাব সমূহে এই উম্মাতের প্রশংসা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা যুগযুগ ধরিয়া ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান প্পততগণ পাঠ করিয়া আসিয়াছে।

অবশেশে আল্মাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
هُوْ سِمُكُمُ الْمُسْمِيْنْ مِنْ تَبْلُ
তিনি তোমাদিগকে মুসলমান নামকরণ করিয়াছেন। কুরআন অবতীর্ণ হইবার পৃর্বে ও এবং পবিত্র কুরআনেও।

ইমাম নাসায়ী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন আম্মার (র) ... ... ... হারিস আশ‘আরী (র) হইতে বর্ণিত।, রাসূলূল্লাহ (সা)
 যাহেলী যুগের দাবী করে সে জাহান্নামের ইন্ধন ইইবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসl করিল, و। यদি সে সালাত পড়ুক এবং সাওম পালন করুক না কেন ? অতএব আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের যে নাম রাখিয়াছেন তোমরা সেই নাম্মে ডাকিত্ব। মুসলমান, মু’মিন আল্লাহ্র বান্দ।।

আমরা পূর্বেই


এর তাফসীর প্রসংগে দীর্ঘ হাদীস র্বণনা করিয়াছি। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে : "তোমাদিগকে আমি সর্বাপেক্ষ উত্তম উম্মাত এই জন্য করিয়াছি যেন তোমরা কিয়ামত দিবসে অন্য উম্মাতের উপর সাক্ষী দিতে পার।" সেই দিন অন্যান্য সকল উম্মাতের এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ প্রমাণিত হইবে। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম যে তাঁহাদের রিসালতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিয়াছেন এবং সেই উম্মাত সেই কথারই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আর নবী করীম (সা) বলিবেন ঃ এই উম্মাতে এই বিষয় সম্পর্কে আমি অবগত করিয়াছি।


অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আমরা এই বিষয়ে দীর্ঘ আালোচন্| করিয়াছি। তথায় আমরা হযরত নূহ़ (আ) তাঁহার উন্মাতের ঘটনা উল্নেখ করিয়াদি। অতএব পুনরায় উহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

মহান আল্মাহ্র বাণী ঃ


তোমরা সালাত কায়েম রাখ এবং যাকাত আদায় করিতে থাক এবং এইভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিয়া তোমরা আল্লাহ্র এই বিরাট নিয়ামত শোকর করিয়া থাক। আল্মাহ্র হুুম সমুহের মধ্যে হইতে সালাত ইইল সর্বাপপক্ষ্ র্অধিক ুরুতৃপূর্ণ এবং উহার পরই যাকাতের স্থান। যাকাত হইল আল্লাহ্র দর্রিদ্র বান্দাদের প্রতি তাঁহার ধনী বান্দাদের প্কক্ষে হইতে একটি ইহসান ও অনুগ্রহ। যাহা আল্লাহ্ ত|‘আলা প্রত্যেক ধনী नোকের উপর ফরয করিয়াছেনন। সূরা তাওবায় যাকাত-এর আয়াতে তাফসীর প্রসংগে ইহার বিস্তারিত আলোচনা সম্পন্ন হইয়াছে।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর তাঁহার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় কর এবং তাঁহার উপর
 তোমাদের সাহায্যকারী এবং শক্রুদলের বিরুদ্ধে সাফল্যদানকারী।
 সাহাय্যকার্গী।

উহাইব ইব্ন ওরদ (র) বলেন, আল্নাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন : "হে আদম সন্তান! তোমরা আমাকে ক্রোধের সময় ম্মরণ কর, আমিও তোমাকে ক্রোাধর সময় স্মরণ করিব। এবং তোমাকে অন্যান্যদের সহিত ধ্বংস করিব না। আর যখন তোমার প্রতি অবিচার করা হয়, তখন তুমি ধৈর্যধারণ করিবে এবং আমার সাহায়্য তুমি খুশী হইয়া যাও। তোমার প্রতি আমার সাহায্য তোমার নিজের প্রতি নিজের সাহায্য অপপক্ষা উত্তম।

## আলহামদু লিল্লাহ তাফসীরে সূরা হজ্জ এখানে শেষ হলো

$$
\begin{aligned}
& \text { তাফসীর ঃ সূরা মূ’মিনূন } \\
& \text { [পবিত্র মক্কায় जবতীর্ণ] }
\end{aligned}
$$

[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (ওরু)]



অনুবাদ ঃ (১) অবশ্যই সফনকাম হইয়াছে মু’মিনগণ, (২) যাহারা বিনয়-নম্র নিজদিগের সালাতে। (৩) যাহারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হইতে বিরত থাকে। (8) যাহারা যাকাত দানে সক্রিয়। (৫) যাহারা নিজদিগের যৌন অঞকে সংযত রাখে। (৬) নিজদিগের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণ ব্যতিত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় ইইবে না। (৭) এবং কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী। (৮) এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। (৯) এবং যাহারা নিজদিগের সালাতে যত্নবান থাকে (১০) তাহারাই হইবে অধিকারী, (১১) অধিকারী হইবে ফিরদাউসের, যাহাতে উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... ... আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল ক্ৃারী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হয়ত উমর ইবনুল খাত্তাব (র)-কে বলিতে ঔনিয়াছি, রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ হইত তখন তাঁহার চেহারার কাছে মৌমাছির ওওজনের ন্যায় ওঞ্জন শোনা যাইত। একবার আমরা কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া দেখ্তিতে পাইলাম, fি্তিন কিব্লামুখী হইয়া হাত উত্তোলন করিয়া এই দু‘আ করিতেছেন,

হে আল্লাহ্!’ আপনি আমাদিগকে অধিক দান করুন, আসাদ্রর প্রতিদান ত্রাস করিবেন না। আপনি আমাদিগকে সম্মানিত করুন, লাঞ্ছিত ক্রররনেন না। আপনি আমাদিগকে প্রাধান্য দান করুন। অপরকে প্রাধান্য করিবেন না। আমাদ্রর প্রতি আপনি সন্তষ্ট হউন এবং আমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখুন।

এই দু‘আ শেষ করিবার পর রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, এখনই আসার প্রতি দশটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে, বেই ব্যক্তি তদানুযায়ী আমল করিবে সে বোহশতে প্রবেশ
 হাদীসটি ইমাম চিরমিযী (রं) স্বীয় সুনানের তাফসীর এবং ইযাস নাসায়ী (র) স্বীয় সুনানের সালাত অধ্যায়ে আবদুর রাজ্জাক (র)-এর সূর্রের বর্ণনা কর্করয়াছছন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, সূত্রটি মুনকার। উহার রাবীঢদর মধ্যে ইউনুস ইন্ন সুলাইমান ব্যতিত অन্য কেহ বর্ণনা করিয়াছ্ছন বলিয়া আম়রা জানি না এবং ইউনুস (র)-কেও आমরা চিনি না।

ইমাম নাসায়ী (র) ঢাঁহার চাফস্সীরে বলেন, কুতাইবাহ ইব্ন সাঈদ (র) ইয়াযীh ইব্ন বাবনুস (র) इইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা উন্মুল সু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম রাসৃনूন্মাহ্ (সা)-এর চররিত্র কেসন ছিন? তিনি
 (সা)-এর চরিত্র কুরজানে বর্ণিত ঞুণাবনী মুতাবিক ছিন । অতঃপর fo্তন পাঠ করিলেন ঃ

অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, রাসৃনুল্লাহ্ (সা)-এর র্চারার্র অত্র আয়াতে বর্ণিত ঞণাবनীর সমাবেশ घটিয়াছিন। কাব্ আল-আহবার (র।) গুজাiিছদ, আবুল आनীয়াহ (র) এবং আরো অনেক হইতে বর্ণিত, ঢাহারান বলেন, আল্ধाহৃ ত'আলা যখন ‘আদন’ নামক বেহেশত সৃষ্টি করিলেন, এবং তথায় নিজ হাত্ বৃক্রে|পন করিলেন


 आनীয়াহ্ (র) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ ত'অানা তাঁার পবিত্র কিতারে এই আয়াত সমূহ जবতীর্ণ করেন।

হযরত অবূ সাঈদ•খুদরী (রা) হইতেও হাদীসটি মারুফু‘্র্রপে বর্বত হইয়াছে। আবূ বকর বায্যার (র) হযরত आবূ সাঈদ খুদূরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ একটি স্বর্ণে ইট এবং একটি র্রপার ইট দ্মারা বেহেশত নির্गা৷ কর্তিয়া উহাত্ বৃकরেরেপন করিলেন। অতঃপর তিনি উহাকে সম্বোধন কর্নিয়া বালেন, ‘ত্ডাম বথা বল’।
 প্রবেশ কর্রিয়া বলিল, তুমি ধন্য, 'ুूমি বাদশাহগণণে বাসস্থান। ইমাস বায়্ণার (র) আরো বলেন, বিশার ইব্ন আদম (র) ... ... ... आবূ সাঈদ (রা) হইহত্ বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন,
خلق اللّه الجنـة لبنـة من ذهب و لبـنة مـن فضـة ومـلاطها المشك .

আল্লাহ্ তাআলা এক একটি স্বর্ণের ইট ও একটি র্রপার ইট দ্বারা নেহহেশত নির্মাণ করিয়াছেন এবং উহার গাথুুী হইন মিশৃক। বায়্যার (র) বলেন, এই হাদীসের অপর একস্থানে আমি দেথিতে পাইয়াছি বেহেশ্তের প্রাচীরের এক ইট স্বর্ণর্রে এবং এক ইট ক্রপার এবং উহার গাঁথুনী হইন মিশিক। বেহেশ্ত সৃষ্仑ি করিবার পর আল্লাহ্ ত'আলা

 বাসস্থান।

বায়্যার (র) বলেন, আদী ইবৃন ফ্যল (র) ব্যতিত অন্য কেহ হাদীর্সটি মাক্রফক্রূপে বর্ণনা করেন নাই। এবং তিনি হাদীলে দুর্বল ছিলেন না। তিনি উস্তাদ্রর পৃর্বে ওফাত পাইয়াছিলেন।

হাফিয আবুল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, আহমাদ ইবৃন আनী (র) হयরত ইব্ন আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূ'লূন্নাহ্ (সা) ইরশশ|দ করিয়াছেন, আল্নাহ্ ত‘‘আলা যখন ‘আদ্ন’ নামক বেহেশত সৃৃ্টি করিলেন, তখন উহাত্ এমনসব ব্যু সৃi্টি করিলেন, যাহা কোন চক্কু দর্শন করেন নাই, যাহা কোন কণ্ণ শ্রাবণ করে নাই। এবং কোন অন্তর কখনও কল্পনাও করে নাই। অতঃপর আল্gাহ্ উহাক্ বনিলেন, তুমি
 নামক রাবী হিজাযের অধিবাসীগণ ইইতে রিওয়াা়়েত করিয়াছছন, যাহ卜 দুর্বন ও यাঈফ।

তারবানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবৃন উসমান ইব্ন আবূ শ|য়বাহ (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আর্মাস (র) হইতে মারফৃক্পে বর্ণনা করিয়াছেন, লে আাল্লাহ্ ত'‘আলা যখন ‘আদุন’ নামক বেহেশত সৃষ্টি করিলেন, উহাতে ফলমূন উৎপাদন করিলেন,
  কখনও বখীল-কৃপণ ব্যক্তি প্রবেশ করিবে না।

আবূ বকর ইবุন আবদূদूনিয়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবุন মুসান্ন। (র)......... इযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসালূন্মাহ্ (সা) ইয়শাদ র্করয়াছছন ঃ আল্নাহ্ ত‘অनা এক একটি বড় সাদা মুক, এক একটি লাল ইয়াকূত ও এক একটি সবুজ यাবারজাদের ইট দ্বারা ‘আদন’ নামক বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছছন। টহার গাথ্থুনী হইল মিশ্ক, উহার কংকরণলি হইন মুক্তা এবং উহার ঘাস হইন জাফসরান। নেহেশত সৃষ্টির

 তোর্মার মধ্যে কোন কৃপণ স্থান পাইবে না। অতঃপ্র রাসাসূন্মুাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :

স্বীয় প্রবৃত্তির কৃপণত হইতে যাহাদিগকে রক্ষা করা হইয়াছ্ তাহারাই সফল হইরে।
 তাহারা অবশশাই সফল হইয়াছে ও লৌভাগ্যजর্জন কর্রিয়াছে।
 （রা）হইত্তে ইহার তাফ্সীর করিয়ার্ছেন，＂याহারা স্বীয় অন্তরে আল্ধাহ্য ভয় পোষণ কর্রিয়া ধীরস্থির ও একাপ্রতা সহকারে সালাত আদায় করে।＂

মুজাহিদ，হাসান，কাতাদাহ ও যুহরী（র）হইতেও অনুর্রপ তাকসীী বাণ্ণত হইয়াছে।



 সালাতের মধ্যে আকাশ্র দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন অতঃপর মখন এ৷ আয়াত

 भমহম্মদ ইব্ন সীরীন（র）বলেন，সাহাবায়ে কিরাম বলিতেন，সালাততর সगয় কাহারও
 হইয়া থাকে তবে সে বেন চক্কু বন্ধ কর্রিয়া নয়। ইব্ন আবূ হাততग ও ইনุন জর়ীর（র） হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ়েন।

ইব্ন জরীর（র）আতা ইব্ন আবূ রাবাহ（র）হইতেও মুরসালকৃপপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন बে，রাসূনूল্মাহ্（সা）পূর্বে এইর্রপ করিতেন। অবশশবে এই আয়াত় অবতীণ হইল।

সালাতের মধ্যে নিবিষ্তত কেবল তখনই লাভ হইতে পার্র মখন，সানাত ব্যক্তির অন্তর অন্যাन্য সকन বিষয় হইতে অবসর ইইয়া কেবন উহার জনাই fিハ্য়াজিত হয়। এবং সালাতকক সকল বস্বুর উপর প্রধান্য দেয়，তখনই ঐ এ নাगাग তাহাক্ক শাত্তি দান করিবে এবং উহা তাহার চক্ষু শীতল করিবে। বেমন ইমাম আহ়ুাদ ও নাসায়ী（র） ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন，নবী করীম（সা）ইরশাদ করেন ：
حبب الى الطـيب و النساء و.جعلت قرة عينى الصـلواة
 ইইয়াছ্।। ইমাম আইমাদ（র）বলেন，ওয়াকী（র）．．．．．．．．．आসলাग（োন্রীয় জনৈক


بـالصـلوة সালাতের দ্বারা আমাদিগকে শান্তি দান কর। ইমাম আহ্য|দ (র) আরো বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) ... ... ... মুহাম্মদ ইব্ন হনাফিয়্যাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি আমার আব্বার সহিত আসাদের এক আনসারী আড্মীয়ের বাড়ী উপস্থিত ইইলাম। অতঃপর সালাতের সময় হইলে. র্ত্তন বলিলেন, হে খুকী! ওযূর পানি আন, আমি সালাত আদায় করিয়া শান্তি লাভ করিন। তাঁহার এই কথায় আমাদের কিছু আপত্তি হইতে পারে মনে করিয়া তিনি বলিললেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে তনিয়াছি : : সালাতের দ্বারা আমাদিগকে শান্তি দাও।

মহান আল্লাহৃর বাণী :

যাহারা অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বিরত থাকে। অর্থাৎ যাবতীয় বাতিল যাহা শিরককে শামিল করে বর্জন করিয়া চলে। কেহ কেহ বলেন, যাবতীয় গুনাহ ও পাপাচার ইহার অন্তর্ভুক। কাহারও মতে যাবতীয় অনর্থক কথাবার্ত। ও কাজকর্ম ইহার অন্তর্তুক্ত।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন :

আর তাহারা এমন লোক যে যখন তাহারা কোন অনর্থক কাজ কন্ग্যর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তাহারা ভদ্রভাবে উহা এড়াইয়া যায়। (সূরা ফুরকান : ৭२) কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, তাহাদের নিকট আল্মাহ্র যেই নির্দেশ উহার কারণেই তাহারা ঐ সকল অনর্থক কাজকর্ম হইতে বিরত রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে আয়াতে উল্লেখিত যাকাত দ্বারা মালের যাকাত বুঝান হইয়াছে। আর আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাকাতের নির্দ্রশ হইয়াছে দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায়। কিন্তু যেই বিষয়টি অধিক প্রকাশ্য, তাহ। হইল মূলত যাকাত মক্কায়-ই ফরয হইয়াছে। অবশ্য মদীনায় উহার নিসাব ও প্|রসাव নির্ধারণ করা


 .হইতে আজ্মার পবিত্রতা।

যেমন ইরশাদ ইইয়াছে ：
قَدْ اَفْلْحَ مـنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مـنْ دُستًاهـَا ．
যেই ব্যক্তি আज্মাকে পবিত্র করিয়াছে সে অবশ্যাই সফল ইইয়াছছ জার যেই ব্যক্তি উহাকে কলুষিত করিয়াছে সে ধংস হইয়াছে।（সূরা শামস ঃ৯－১০）

আর সেই মুশরিকদের জন্য চরম অকল্যাণ যাহার শিরক হইরুত আ৷্লাাক্ক পবিত্র করেনা।（সূরা হা－মীম আস－সাজদা ：৭）

আয়াতের দুই তাফসীরের ইহা একটি।•অবশ্য আলোচ আয়ার্ত উভয় প্রকার যাকাত উদ্দেশ্য ইইরত পারে অর্থাৎ আহার পবিত্রতা ও गাললর যাকাত। মালের यাকাতের মাধ্যगেও সু‘মিনের এক প্রকার আা্মঔদ্ধি হইয়া থাক্। কামিল মু’মিন আঅ্মঙ্গে্ধিও করে এবং মালের যাকাতও আদায় করে।

আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন ：


যাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানকে হারাম কাজ হইতে হিফাযত করর，ন্ৰান প্রার ব্যািচার ও সমমৈথুন－এ লিপ্ত হয়ন। । যাহারা তাহাদের স্ত্রী ও শরীয়াত সপ্মভ দাगী যাহ। আল্লাহ্ হালাল করিয়া দিয়াছেন তাহা ব্যত্তি অন্য কোন উপায়ে য়ৗ⺝ বস্তুত যাহারা হালালরূপপ বৌনক্রিয়া করে তাহারা নিन্দিত নাহ এনং তাহাদের প্রতি কোন দোষারোপও করা হইবেনা।

এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ：


निশ্চ’য়ই তাহারা নির্দিত নহে



ইব্ন জরীর（র）বলেন，মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার（র）．．．．．．．．．কাতাদাহ（র）হইতে বর্ণনা করেন যে，একটি স্ত্রীলোক একজন গোলামকে তাহার শৌর্নাক্রেয়া সস্পন্ন করিবার
 অতঃপর তাহাকে হযরত উমর（রা）－এর নিকট উপস্থিত করা হইল। fকছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম হযরত উমর（রা）কে বলিলেন，এই স্ত্রীলোর্কট আল্টাহ্র fিতারবর অপব্যাথ্যা করিয়াছছ। রাবী বলেন，হযরত উমর（র）ঐ গোলামকে প্রহার র্করললেন এবং

তাহারা মাথা মুড়াইয়া দিলেন। ন্ত্রীলোকট্টিকে বলিলেন, ইহার পর তুমি সকন মুসनমানের উপর হারাম। রিওয়ায়েতটি গরীীব ও মুনকাঢী। ইবৃন জরীর (র) রিওয়ায়েতটিকে সৃরা মায়িদা-এর ওরুতে উল্লেখ করিয়াহেন। কিন্তু উহার উপয়ুত্ত স্থান ইহাই। হযরত উমর (রা) ঐ ঙ্তীলোকটির ইচ্মর বিরুদ্ধে সকন পুরুষ্যে উপর তাহাকে হারাম করিলেন।

ইমাম শাফিয়ী (র) ও তাঁহার অনুসারীগণ এই আয়াত দ্বারা হঠ্টটৈথুনকে হারাম করিয়াছেন। তিনি বলেন, হস্টটুথুন


আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নহে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছছন :

 তাহারা সীমাজতিক্র্মকারী। অতএব হন্তমৈথুনকারী ও সীমা অতিক্রगকারী। অতঃপর তাহারা নিম্নের হাদীস দ্বারা ও দলীল পেশ করেন।
 সাবিত জাयরী (র) ... ... ... আनাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ব্ণাত ৷.ে, নবী করীম (সা) ইর্রশাদ করেন : সাত ব্যক্তির প্রতি আল্নাহ্ ত'অালা কিয়াসত fিবসে দৃষ্ঠিপাত করিবেন না। ঢাহাদিগকে পাক পবিত্রও করিবেন না জগৎাসীর র্সাহত তাহদদেরকে একন্রিত কর্রিবেন না। আর প্রথমবারই যাহারা দোযথে প্রবেশ। র্করবে তাহাদের সহিত তাহাদিগকে দোযথে দাখিল করিবেন। অবশ্য যাহারা তওবা করিরের তাহারা ভিন্ন এবং তাওবা তিনি কবুল করিরেন। ১. বেই ব্যক্তি হস্টটমথুন করে। ২. ব্যই ব্যক্তি পুংমমথুন করে। ৩. যাহার সহিত পুংীমথপুন করা হয়। 8. মদ্যপানকারী। ৫. পিতামাতাকে প্রহারকারী এমন কি তাহারা ফরিয়াদ করে। ৬. প্রতিবেবীীক কঠ্ধদননকারী, এমন কি তাহারা ঢাহার প্রতি অভিশাপ দেয়। ৭. বেই ব্যক্তি তাহার প্রত্বেশীর ন্ত্রীর সহিত ব্যডিচার করে। এই হাদীসটি গারীব, ইহার সনদে মাজহল ও অপরিচিত রাবী রহহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :


আর যাহারা তাহাদের আমানতসমুহ ও অभীকার সমূহের হিষায় করে। जর্থাৎ যথন তাহাদরর নিকট গচ্ছিত রাখা হয় ঢাহারা খিয়ানত করেন৷ বরূং পচ্ছিত কারীর


হয়, তাহারা উহা পূর্ণ করে। তাহারা ঐ সকল মুনাফিকদের गচ আচারণ করে না যাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
ايــة المنـافـق ثــلاثـة اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اوتمن خـان

মুনাফিকের তিনটি আলামত, যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, মখন অঙ্গীকার করে ভঙ করে আর তাহার নিকট আমানত রাখা হইলে সে উহার খিয়ানত করর।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


যাহারা নিয়মিতভাবে সময়মত সালাত আদায় করে। হযরত ইবৃন गাসউদ (রা) ও অনুর্রপ তাফসীর করিয়াছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা) কে জজজ্ঞাসা করিলাম, কোন আমল আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন :الصـلواة على وقـتـهـا সময়মত সালাত আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর .কানটি? তিনি বলিলেন ঃ بر الوالديـن মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। আগা জিজ্ঞাসা করলাম,
 করা। হাদীসটি বুখরী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। মুস্তাদরাকক হাদীস গন্থে الصـلوة فـى أول وقتتها সালাiাতের প্রথম ওয়াক্তে সালাত পড়। এর উল্লেখ রহিয়াছে।

হयরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও মাসরূক (র)  করে"। আবূ যুহা, আলকামাহ ইব্ন কায়িস, সাঈদ ইব্ন জুনাইর ও ইকরিমাহ (র) অনুর্ূপ তাফসীর কনিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন , যাহারা সালাত্রর ওয়াক্ত সমূহের পাবন্দী করে এবং উহার রুকু‘ ও সিজদাহ সঠিকভাবে আদায় করে।

আল্লাহ্ তা‘আল৷ উল্লেখিত উত্তম গুণাবলীকে সালাত দ্বার। ওরু ক্করয়াছছন এবং সালাত দ্বারা উহার আলোচনা শেষ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সালতত রে সর্ব্বাত্তম কাজ প্রমাণিত হয়, যেমন রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছ্নে ঃ
اسبـقـيـــوا ولن تحـصـوا واعلمـوا ان خيـر اعـمـالكم الصـلوة ولا يـــفـط
على الـوضوء الا مـؤمـن
তোমরা সরল সঠিক পথ ধরিয়া চল, কিন্তু তোমরা সম্পর্ণর্রুপ্প পৃজ্খানুপৃজ্খভাবে সরল পথে চলিতে পারিবেনা জানিয়া রাখ, তোমাদের সর্ব্বোত্তন আমল হইল সালাত। আর কেবল ঈমানদার ব্যক্তিই ওযূ অবস্থায় সর্বদা থাকে।

আল্মাহ্ তাআলা উল্লেখিত অণাবলী উল্লেখ করিবার পরে ইরশাদ র্কারয়াঢছন ঃ ইব্ন কাছীর—৬৬ (৭ম)

ঐ্রসকন লোকই উত্তরধিকারী, যাহারা ফিরদাউস নামক বেহেশততের অধিকারী হইবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে।

বুथারী ও মুসলিম গন্হদ্য বর্ণিত, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইর্শাদ কর্রিয়াছছন ঃ إذا سالتم الله الجنـة فـاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنـة ومنه تفجر انهار الجنة وفوقه عرش الرحمن .
তোমরা যখন আল্মাহ্র বেহেশত চাহিবে তখন ফির্রাউস নাगক বোহেশত চাহিবে। ঐ বেহেশতই সর্ব্রেত্তম ও সর্বোচ্চ বেহেশত। ঐ ব্রেহেশত হইতেই বোহেশত্ত প্রবাহমান নহরসমূহ প্রবাহিত হইয়াছে। এবং উহার উপরেই পরম করুণাময় জাল্াাহ্ ত'আলা আরশ অবস্থিত।

ইবৃন আবূ হাতিম' (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান (র) ... ... ... আবূ হরায়র়া (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) ইর্শাদ করিয়াছছছন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই দুইটি বাসস্থান আছে, একটি বেহেশতে অপরটি দোযহ:থ। তাহার মৃতুর পরে যদি সে দোযখে প্রবেশ করে তবে কোন বেহেশতত়াসী উহার বাসস্গান্নর অধিকারী

  একরি বেহেশতে, অপরটি দোযখে, মু’মিন ব্যক্তি বে. বেহেশতে প্ররেশ করিবে সে তো তাহার বেহেশতের বাসস্গানে অবস্থান করিবে এবং দোযখের বাসস্থার্নট্কে বিনুভ করিয়া ফেনা হইবে। আর কাফিন্র ব্যক্তি যখন দোযখে প্রবেশ করিরে তাহার বেহেশতের বাসস্থানটি বিলুপ্ঠ করা হইবে এবং দোযখের বাসস্থানে সে অবস্থান র্করনন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইরতও অনুর্রপ বর্ণিত হইয়াছে। মু’মিনগণ কাছফরদ্দর বেহেশশতের বাসস্থান সমৃহের মালিক হইবে। কারণ, ঢাহাদিগকে স্ধু আল্লাহৃর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহারা যখন তাহাদের প্রতি ওয়াজিব ইবাদত সমূহই পালন করিয়াছে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পালন কর্রিয়াছে আর ঐ সকন কাফিনরর। লেই সকল হকুম সমূহ বর্জন করিয়াছে যাহার জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছিন। অতএন তাহারা আল্মাহৃর আনুগত্য স্বীকার করিলে বেই সকল নিয়ামতের অধিকারী হইত। ফাল, মু’সিনণণ ハেই সকন निয়ামতের অধিকারী হইবে। সহীহ মুসলিম শরীর্ফ হয়র আাৃ দারূদা (রা)
 বর্ণিত :

يـجـئ نـاس يـوم القـيـامــة بذنوب امـنــال الجـبـال فـيــــفـرهـا اللّه لهم ويضـنها على اليهود والنصـارى
কিয়ামত দিবসে এমন কিছ্ম লোক আল্লাহ্র দরবার্রে উপস্থিত হইবে যাহারা পর্বত
 দিবেন এবং ইয়াহূhী ও নাসার়াদের উপর ঐ সকন ৫নাহর বোবা রাাথয়া দিবেন।

অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরাাদ কর্রিয়াছেন : اذا كان يوم القيـامـة دفـ اللّه لكل مسلم يهوديـا او نصرنـيـا فـيقال هذا

فكاكك مـن النار
কিয়ামত দিবডে আল্লাহ্ ত'অলা প্রত্যেক মুসলমনের নিকট এক একজন ইয়াহृদী অথবা নাসারা প্রেরণ করিবেন। অতঃপর বলা হইবে, ইহার বদলেই দোযধ হইতে তোমার মুক্তি ইইবে। এই কথ্থ শ্রবণ করিবার পর হযরত উমর ইবৃন আবদুল আযীয হযরত আবূ বুরদাহ (রা) হইতে এই মর্মে তিনবার শপথ চাহিলেন বে, গেই আল্লাহর কসম, यিনি আর কোন উপাস্য নাই, অবশ্যই তাঁহার পিতা রাসূনুন্মাহ (সা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আাবৃ বুরদাহ (রা) তাঁহার জনা শপথ করিলেলন।

আা্্ামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, নিন্যোর আয়াতণ্ণি ও আলোচ আয়াতের जनूরপ।

আমার ঐ সকল বান্দােেই আমি ঐ বেহেশতের উত্তরাধিকারী কর্রন বে পরহহেযপার ও আল্লাহ ভীরু হইবে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৩) ইরাদাদ ইইয়াহ্ :


ইহ হইল সেই বেহেশত, যাহা তোমাদ্রর আমলের বিনিসয়ে তোসাদাদিগকে উহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে। (সূরা যুখূরুফ ঃ ৭२)

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, ক্রুমী ভাষায় ‘ফিিরদাউস’ বাগানককক বলা इয়। পুর্ববতী কোন কোন মনীষী বলেন, যখন কোন বাগান্ আসুুর থাকে কেবল উহাকেই ‘ফিরদাউস’ বলা হয়।


## 




অনুবাদ : (১২) আমি ঢো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে (১৩) অতঃপর অমি উহাকে ৩ক্রববিদ্দু রৃপপ স্থাপন কর্তি এক নিরাপদ আধারে। (১8) পরে জমি ৩ক্রবিন্দুকে পরিণত করি ‘আলাকক’। অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিন্ট এবং পিఆকে পর্রিণত করি অস্থিপঞরে, অতঃপর অস্থিপঞরকক ঢাকিয়া দেই গোশ্ত দারা, অবশেবে উহাকে গড়িয়া ঢুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বত্তোম স্রষ্ঠা আল্লাহ কত মহান। (১৫) ইহার পর তোমরা অবশাউই মৃত্রুবরণ করিবেবে (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে পুনরুথ্থিত কর্রা হইবে।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ তা"আালা ইরশাদ করেন, তিনি মানব জাাতর আাদ পিতা হযরত


एयরত আমা (র) ইব্ন আপ্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, অর্থ হইল, খালিস পানি। মুজাহিদ (র) বলেন, سلالة আদমের বীর্য। ইনৃন জরীর (র)
 হইয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন, আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃধ্টি করা। হইয়াছে। ইহা তাংপর্ব্যের দিক দিয়ে প্রকাশ এবং আয়াতের বাচনভপির দিক হইরুত নিকটবর্তী। কেননা
 মাটি। অার ইহা ছিল সাধারণ মাটি হইতে সৃষ্ট।

বেমন ইরশাদ হইয়াছে :


আর Шাঁহার নিদশ্শন সমুহ হইতে ইহাও একটি বে, তিনি তোরাদগাকক যাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছছে। অতःপর তোমরা পৃর্ণ মানবাকৃত্তিতে ছড়াইয়া অছছ। (সৃর। ক্রম : ২০)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) ... ... ... হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, আল্নাহ ত|‘আল৷ হযরত আদম (আ) কে সারা পৃথিবী হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়া সৃষ্টি করিয়াছছেন। যোেতু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মাটির রং ভিন্নভিন্ন এই কারণে তাহারা বিভিন্ন রং ও বার্ণর স্ৰ্টি ইইয়াছে। কেহ লাল বর্ণের, কেহ সাদা বর্ণের, কেহ কান .রার্ণর, আবার কেহ একাধিক বর্ণের সংম্শ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে। আবার স্বভাবের বেলায়ও পার্থক্য হইয়াছছ। কেহ উত্তম স্বভাবের, আবার কেহ নিকৃষ্ট স্বভাবের হইয়াছে এবং কেহ মাঝাসার্বা স্বভাবের হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) আওফ আল-আরাবী (র) হইতে অত্র সৃত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 সংরক্ষিত স্থানে রাখিয়াছি। আয়াতে ১ সর্বনামটি ইনসান অর্থাৎ সনুয়জজাতির প্রতি ফিরিয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


মাটির দ্বারাই মানব সৃষ্টির সৃচনা করিয়াছেন, অতঃপর উহার বংশধর্রকক মাটির সার হইতে অর্থাৎ নিকৃষ্ট পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

-আমি কি তোমদিগকে নিকৃষ্ট পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই অতঃপর উহাকে আমি একটি সংরক্ষিত স্থানে রাখিয়াছি। (সূরা মুরসালাত : ২০) অর্থাৎ गাতৃগহর্ভ রাখিয়াছি। যাহা ইহার যোগ্যতা ও শক্তি রাখে। একটি নির্ধারিত সময় পর্যণ্ত আা্য উহারক মাতৃগর্ভে রাখিয়াছি।

আমি নির্ধারন করিয়াছি এবং আমি বড়ই উত্তম নির্ধারনকারী। এই ভাবে উহার সৃষ্টিকে মযবুত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছি এবং উহাকে• এক অবস্থ। হইতে অন্য অবস্থায় র্রপান্তরিত করিয়াছি এবং উহার গুণের ও পরিবর্তন ঘটাইয়াiি।

এই কারণে ইরশাদ ইইয়াছে :
ثُمْ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلْقَةً

পুরুপ্রের পৃষ্ঠদেশ ও স্তীর বक্ষস্থলের হাড় হইতে নির্গত বীর্যাক আমি জমাট বাধা
 মাংশপিতে পরিণত করিয়াছি। অবশ্য এই সময় ইহাতে কোন মানবর্কৃত থাকক না।
 করিয়াছি। অর্থাৎ উহাকে আকৃতি দান করিয়াছি। মাথা, হাত, পা হাড্ডি ও শিরা উभশিরা সৃষ্টি করিয়াছি। কোন কোন ক্বারী এখান
 বুঝান হইয়াছে। সহীহ বুখারী শরীীফে আবय যিনাদ (র)-এর হাদীग আরজ (র)-এর সূত্রে হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত বে, রাস্ূন্নুল্ঞাহ্ (সা) ইরশ্রাদ করিয়াছেন ঃ


মৃত্যুর পরে মানুষ্ের শরীীরের সকল অংশই পঁচিয়া যাইবে fিফ্ম তাহার মেরুদও পঁচিবেনা। সর্বপ্রথম উহাই সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং পুনরায় উহার র্সiিতই তাহার শরীরেরের অন্যান্য অপ প্রত্গ সং়়্যাগ করা হইবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
 জড়াইয়া দেই ব্যেন উহা দ্বারা ঢকা থাকে এবং উহা অধিক শক্তিশালী হয়।
 করিয়াছে এবং শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি ও জ্ঞান বিবেক ও চেতনার শ|ক্ত সশ্পন্ন একটি পৃथক সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে।

মহান আল্gाহ্র বাণী :


সুতরাং সেই আল্লাহ্ কত মহামহিমাম্বিত যিনি সর্বোত্ স্রষ্।।
ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হা্যাইন (র) ... ... ... হযরত আनी (রা) হইচে বর্ণিত তিনি বনেন, মাছৃগর্ভে বীর্य চার মাস অবস্शান কররনার পর আাল্লাহ্ তাজালা উহার নিকট একজন ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন। অতঃপর তিন্ন তিনটি অক্ধকারে
 অতঃপর आমি উशাত ক্কহ ফুকিয়া দেই। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতেও আয়াতের এই অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বনেন,行 जর जर्थ হইন যুজাহিদ, ইকরিমাহ, শা'বী হাসান, আবুল আলীয়াহ, যাহ্হাক, রাবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী

ও ইব্ন্ যায়িদ (র) হইতে ও এই তাফ্সীর বর্ণিত। ইবৃন জরীর (র) ও এই তাফসীররে গ্রহণ কর্যিয়াছেন।

आওखी (র) হयরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে " তাফসীর কর্যিয়াছেন। অতঃপর আমি উহাকে এক অবস্থা হইর্ত অনা অবস্থায় পরিবর্তন করিয়াছি। এমন কি অবশেষে উহাকে এক শিখ্র র্রপ দান কর্করয়| যুুমষ্ট করিয়াছি। অতঃপর তাহাকে কিশোর করিয়াছি। অতঃপর সে ব্যৌনেে পদার্পন কর্করয়াছছ। অতঃপর সে পূর্ণ যুবক হইয়াছে। অতঃপর পপৗাত়, তৎপর বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পন করে এবং সর্বশেশে অতি বৃদ্ধ হইয়া তাহার জীবনের শেষ স্তরের সমাপ্তি ঘটায় । হযরত কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) হইতেও অनুর্রপ তাফসীর বর্ণিত। অবশ্য এই সকল তাফসীী সমূহের মধ্যে পার্স্পর্রিক দ্দ্দ নাই। কারণ র্রহহ ফুৎকারের পর হইতে একজন একজন মনুষকে এই সকন অবস্থাও স্তরসমূহ অতিক্র্ম করিতে হয়।

ইমম আহমাদ (র) ঢাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, আবূ মু‘জনীয়া (র) ... ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশশাদ করিয়াছেন : তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে এইভাবে হইয়া থাকে, প্রথম চল্লিশ দিন পর্যন্ত উহার বীর্य মাতৃগর্ভ্ভ জমা থাকে, অতঃপর উহা ‘আলাক’ কగగপ পরিণত হইয়া চন্লিশ দিন পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে। অতঃপর উহা মাংসপিত্ ক্রপার্তারত হইয়া ঐ जবস্থায় চল্লিশ দিন পর্যত্ত থাকে। অতঃপর উহার নিকট একজন f্রার্রশ্ত প্রেরণ করা
 লিপিবদ্ধ কর্রিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তাহার মৃত্য, তাহার আমন এবং সে কি সৎ হইবে, না অসৎ হইবে। সেই সত্তার শপথ যিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তোমাদের মধ্য ইইতে এক ব্যক্তি বেহেশতবাসীর আমলের মত আगল করে, এমন কি তাহার ও বেহেশতের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ণ থাকে, এমন সময় ভাগালিপি অগ্থসর এবং সে দোযখবাসীর আমলের মত আমন করে এবং দোয়্যে প্রবেশ করে। এবং তোমাদের কেহ দোযখবাসীর আমল করে তাহার ও দোযখের সান্রে এক হাত দূরত্ব जবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তাহার ভাগ্যলিপি অত্তসর হয় আার লে. বোহশত্বাসীদের ন্যায় আমল কবে অতঃপর সে বেহেশতে প্রবেশ করে। ইসাম বুঋারী ও মুসলিম হাদীসটি সুলায়মন ইব্ন মিহরান আল আমাশ (র) হইতে বর্ণনা কা্কয়া|ছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান (র) আবূ খায়সামাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়া!ছান ঃ বীর্য যখন মাতৃগর্ভ্ভ প্রবেশ করে তখন উহা সকল পশম ও নর্খে মধ্যে অর্থৎৎ শগীরের প্রর্তেক স্থানে তৃরিৎ ঢুকিয়া পড়ে। অতঃপর উহা পুনরায় মাতৃগর্ভ প্রবিষ্ট হইয়া আলাকে পরিণত

হয়। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন হাসান (র) হযরত আবদদল্মাহ (রা) তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্মাহ (সা) সাহাবাহ়़ কিরামের সহিত কথা বালাত ছিলেন, এমন সময় এক ইয়াহृদী তাঁহার নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করিন। তথन কুরাইশরা তাহাকে ডাকিয়া বলিল : হে ইয়াহृদী! এই ব্যক্তি নিজেকে নবী বनिয়া দাবী কর্র। তখন সে বলিল, আমি ঢাহাক্ এমন একটি বিষয় সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব, যাহার উত্তর কেবন কোন নবীই দিতে পারেন। রাবী বলেন, जতঃপর উক্ত ইয়াহৃদী রাসৃনूল্লাহ্ (সা) নিকট আসিয়া বসিল এবং তাহাকে জিষ্ঞাসা করিল, হে মুহান্মদ! মানুযকক কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হে ইয়াহূদী! সকন মনুষকে-ই পুরুয্য ও ত্ত্রী উভয়ের বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। পুরুষ্যের বীর্य গাঢ় উহার সাহাব্যে হাড় ও রগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর শ্রীর বীর্য পাতনা। উহার সাহায্যে রক্ত ও মাংশ সৃধ্টি করা হয়। তখন ইয়াহূদী বলিল, আপনার পৃর্ববতী নবী ও অনুহূপ বनিতেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, সুফিয়ান ইবৃন আমর (র) ... ... ... হ্যায়ফা ইব্ন উসাইদ গিফারী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূনুল্ধাহ্ (সা) কে বনিতে யनिয়াছি, বীর্য মাতৃগর্ভে চন্লিশ দিন স্থির থাকিবার পর উহার নিকট একজন ফিরিশ্ত্ত. আসে এবং আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করে, হে আমার প্রতিপানক! জাম ইহার সম্পর্কে कि লिशिব? সৎ ना অসৎ? পূরুম না ग্র্রী? অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা তাহার উত্তরে বলেন এবং উতয় প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ হয়। তাহার আমল, তাহার নিপদ-জাপদ ও তাহার র্রিযিকও লিপিবদ্ধ হয়। ইহার পর তাহার আমলনামা বন্ধ করা হয়। এবং উহাতে যাহা কিছু লিপিিব্ধ হয় উহা হইতে আর হ্রাস করা কিংবা উহাত বৃদ্ধি করা হয় ন।।
 দীনার (র) ছইতে অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং অপর এক সূজ্রে আবু তুফাইল আমর ইব্ন ওয়াসিলাহ (র) আবূ সারীহ গিফারী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছছন। হাফিয আবূ বকর বাযयाর (র), বলেন, হযরত আহমাদ ইবৃন আবদাহ (র) ... ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তাআানা মাতৃগর্ভ্ভের জন্য এ্জন ফিরিশ্ত নিযুক্ত করিয়াড্নে। উক্ত ফিরিশ্তত আল্লাহ্র দরববারে আরय করেন, হে আল্লাহ্! এখন তো বীর্য, হে আল্লাহ্! এখন তো
 করিবার ইচ্ম কর্রেন তখন ফিরিশ্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করে রে আাল্ধাহ! ! ত্রী निপিবব্ধ করা হইবে না পুরুষ? উহাকে সৎ লেখা হইবে না অসৎ ইহার রিষিিক কি হইরে? কতকান জীবিত থাকিবে? রাসূনুন্গাহ্ (সা) বলেন ঃ এই সব কিছু-ই মাতৃগণ্ভর fা্লাপবদ্ধ করা হয়। হাম্মাদ ইবุন যায়িদের সৃত্রে ইমাম বুখাীী ও মুসনিম (র) হাদীসটি বর্ণন কর্য়য়াছছন।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

## 

 বীর্য, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটাইয়৷ এই পূর্ণান্গ মানুষের আকৃতি দান করিয়াছেন। সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্মাহ্ বড়ই উত্তম স্রষ্ট।।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন হাবীব (র) ... ... ... হয়র আনাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেনে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, চারটি বিষয়ে আমি আমার প্রতিপালকের কথার অনুরূপ বলিয়াছি। তিনিও সসইর্রপ আয়াত অবতীণ করিয়াছেন : आমি বলিলাম : ${ }^{\circ}$


ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ... ... ... যা|়াদ ইব্ন সাবিত আনসারী (রা) ইইত্ বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসাকক এই আয়াত শিখাইয়া দিলেন :

তখन रयরত মুআय (রা) শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা) হাসিলেন। হযরত মু‘আয (রা) বালাললন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্!
 তো আয়াতের সমাপ্তি হইয়াছে।

হাদীসের সনদদ জাবির জু‘ফী নামক রাবী নিশ্চিত দুর্বল রাণী। তাহার এই রিওয়ায়েতে মুনকার রহহিয়াছে। কারণ অত্র সূরা মক্কায় অবতীর। অথচ, যায়িদ ইব্ন সাবিত রাসূলুল্মাহ (সা)-এর প্রতি অবতারিত ওহী মদীনায় লিলপনদ্ধ করিতেন। অনুরূপভাবে হযরত মু‘আয ও মদীনায়ই ইসলাম গ্রহৃণ করিয়াছছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী:


তোমাদের এই প্রথম জন্মের পর পুনরায় তোমাদের মৃত্যু ঘটিরে ।


অতঃপর কিয়ামত দিবসে পুনরায় তোমাদের পুনরুত্থান ঘটি.ব। ইরশাদ হইয়াছে :

ইব্ন কাছীর-৬৭ (৭ম)

অতঃপর আন্ধাহ্ ত'আলা তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিরিরন। (সৃরা আনকাবূত : ২০) তখन সম>ু র্রহ্ তাহাদের শরীররে মিলিত হইবে এবং সকন মাখলূকের হিসাব-নিকাশ ইইবে। আর সকন আমনকারীর আমলের পৃর্ণ ব্বিনময় দান করা ইইবে। यদি আমন ভাল হয়. তবে উত্ত্ম বিনিময় দান করা হইবে, মন্দ হইালে মন্দ বিনিময় দেওয়া হইবে।


অনুবাদ : (১৭) আমি তো তোমাদিগের উণ্ধে সৃষ্টি কর্নিয়াছি সপ্তস্তর্ এবং আমি जসर्णक नशि।

তাফসীর : পृর্ববর্তী আয়াতসমুহে আল্লাহ্ তাআলা মানব জাত্র সৃষ্টি সম্পক্কে আলোচনা করিয়াছেন। আর অত্র আয়াতে আসমান সমূহের সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছছেন। সাধারণত আল্মাহ্ ত'আলা মানব সৃষ্টির আলোচনার সাথেই আসমান ও যगীন সৃষ্টির ও आলোচনা করিয়া থাকেন। বেমন ইরশাদ হইয়াছে :


 एজরের প্রথম রাকা‘আতত পাঠ করিতেন, উহার খরুতে আল্वাহ্ ত|'আলা প্রথমে আসगন যমীন্নর সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপ্র তিনি মানব জাত্কে সৃষ্টি করিবার উল্নেখ করিয়াছে এবং পরে কিয়ামত দিবসের পুরক্কার ও শ||সुর বিষয় উল্নেখ করিয়াছেন।
 আয়ার্তি এই সকলের আয়াতের অনুর্রপ।

বেমন ইরশ্াদ ইইয়াছে :



 সাজাইয়া সৃষ্টি করিয়াছছনন? (সৃরা নুহ্ ঃ ১৫)


আল্লাহ্ তো সেই মহান সত্তা, यিনি সাত আসমান সৃটি র্করয়াড়হ এাং যমীন ও

 বস্তুকক জ্ঞানের বেষনী দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। (সূরা তালাক : ১২)

जন্য আয়াতেও অনর্প ইর্রশাদ করিয়াছেন :

আমি তোমাদের উপরে সপ্ত স্তর সৃষ্টি করিয়াছি আর আমি সৃধ্টির বিযয়ে অনবগত নरि। অর্থাৎ আল্লাহ্ ত'আলা যাহা কিছू আসমানে প্রবেশ কর়ে আর যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয়, যাহা কিছু আসমান হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহ। fকছू আসমান আরোহণ করে তিনি সেই সকল ব্যু সপ্পর্কে অবগত। আর তোসর৷ শোখান্নই অবস্থান কর না কেন তিনি তোমাদের সাথেই থাকেন। তিনি তোমাদদর সকল কর্সকাఆকে

 আল্লাহ্ ত‘আলা সেই বস্থু সশ্পর্কে অবগত। পাহাড় পর্বতে অর্বাস্থত সকল বঙ্খুর সংখ্যা,
 জংগলে বিদ্যমান সকন গাছপালার সংখ্যা তার অজ্ঞাত নহে।


 आन"আম: ©৯)




অনুবাদ : (১৮) এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্যণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি। আমি উহা অপসারিত করিত্ত সক্ষম। (১৯) অতঃপর অমি উহা দ্বারা তোমাদিগের জন্য খর্জুর ও আংঔরের বাগান সৃষ্টি করি। ইহাতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল, আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক। (২০) এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন। (২১) এবং তোমাদিগের জন্য অবশ্যই শিক্কন্নীয় বিষয় আছে আন‘আমে তোমাদিগকে অমি পান করাই উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে এবং উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছ়ছ প্রচূর উপকারিতা তোমরা উহা হইতে ভক্ষণ কর। (২২) এবং তোমরা উহাতে ও নৌयানে আরোহণ ও করিয়া থাক।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার বান্দাগণকে যেই অপরিসীম নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার কয়েকটি বিশেষ নিয়ামত উলল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আসমান হইরে প্রয়োজন মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এভ বেশী পরিমাণ বর্ষণ করেন না যাহার কারণণ যমীন ও বসতী নষ্ঠ হইয়া যায়। আবার এত কगও বর্ষণ করেন না যাহা ফসল উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট না হয়। বরং সেচকার্য সশ্পন্ন করা পান করা মানুষ ও জীবজন্তুর অন্যান্য উপকারের জন্য প্রয়োজনীয় পানি তিনি আসমান ইইতে বর্ষণ করেন। এমনকি যেই সকল জমীতে ফসল উৎপন্ন করিবার জনা পানির প্রয়োজন অথচ, তথায় বৃষ্টি হয় না আল্লাহ্ তাআলা অন্যান্য এলাকা হইরতত নদী নালার মাধ্যমে তথায় পানি প্রবাহিত করেন। যেমন মিসরের যমীনে বর্ষকাতলে নীল নরের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা আলা আবিসিনিয়া হইতে লালমাটিসহ তথায় পানি প্রবাহাত করেন। অতঃপর ঐ পানির সাহায্যে মিসরের যমীনের সেচকার্য সম্পন্ন হয় এবং উহার র্সাহত যেই লাল

মাটি ভসিয়া আসে উহা দ্বারা মিসরের অনুর্বর যমীন ফসল উৎপা়়ের উপয়োগী হয়। সুবহানাল্াাহ! আল্লাহ্ তা অালা বড়ই দয়াবানও বড়ই মেহেরবন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
فَآَسْكْنُ فِّ الآرْضِ
অতঃপর आমি পানিকে যমীনের দীর্ঘকাল স্থির রাখি। মমীন ঐ পানি sহণ করে এবং উशার মধ্যে বেই বীজ বপন করা হয়, উহা ঐ পানির সাহা্যো খাদ্য অহরূ। করর।

 मান্নর ইচ্ম হয় এবং বর্ষণের পরে ঐ পানি জংংল ও অনুর্বর এলাকয়! পনাছিত করিবার ইচ্ঘ করি তবে এমনও করিতে পারি। যদি আমি ঐ পানিক্ক তিক্ত কারয়া পান্নর ↔ ফসन উৎপাদনের অনুপयুক্ করিতে ইচ্ম করিতাম তবে তাइ৷ও র্কার়ত পারিতাম।
 উপরিভাগেই রাখিয়া দিতে পারিতাম। আবার ইচ্মা করিলে উহাকে অাি তোমাদের নাগারের বাহিরেও বর্শণণ করিতে পারিতাম। তখন তোমরা উহ৷ দ্ঘার। আর উপকৃত হইতে পারিতে না। কিত্ুু আলাহ ত'আলা বড়ই করুণাযয় বড়ই লোহহরনান। তিনি স্বীয়
 বিভিন্ন ঝর্ণার মাধ্যমে চতুর্দিকক প্রবাহিত করেন। উহার সাহাব্যে ফসল ও ফলমমল উৎপন্ন করেন। তোমরা নিজ্জেরা পান কর এবং তোমাদের জীবজভ্যুও উছ৷ পান করে। গোসল কর ও পবিত্রত লাভ করিয়া থাক।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


সেই বর্ষিত পানি দ্বারা আমি থেজুর ও আঙুরের বাগান সাধ্টি ক্কারয়াদি : সৃষ্টি করিয়াছি নানা প্রকার মনোরম ফুলের ঊদ্যান।

 প্রত্যেক দেশ্রই বিশেষ বিশেষ ফল দান করিয়াছ্ন। যাহার লোকর অাদায় করিত় তাহারা অক্ষম।

মহান অল্মাহর বাণী :



যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের জন্য পানির সাহায্যে ফসল, যায়তুন, ঈখজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করেন ।

 অবলোকন কর এবং উহ্হ হইতে আহার করিয়া থাক।
 উহা হইল যায়ত্ণন বৃক্ষ।
' طور' অর্থ পাহাড়। কোন তাফসীরকার বলেন, যদি পাহাড়় গাছপালা থাকে তবেই উহাকে ‘ طور' বলা হয়। আর গাছপালা না থাকিলে উহাকক 'جبل’ বना হয়। তখন উহাকে ‘, طـو ' বলা যায় না।
'طورسـينا' দ্বারা ‘সীনাই’ পাহাড় বুঝান হইয়াছে। এই পাহাড়় আল্পাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছেন। উহার পার্শ্ববর্তী সকল পাহাড়সমূহে যায়তূন গাছ বিদ্যমান ছিল।

মহান আল্লাহৃর বাণী :


 بـالدهن जर्थाৎ তৈन নির্গত করে তরকারী। অর্থাৎ সীনই পাহাড়ে উৎপার্দিত যায়ত্তন গাছের ফল দ্বারা অক 斤িকক তৈলের কাজ চলে অপর দিকক উহা একটি উত্তম তরকারীও বটে, যাহা আহারক|রীগণ তরকারী হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী’ (র) ... ... ... মালিক ইব্ন রারী'আহ সাঈদী আল-আনসারী (র) হইতে বর্ণিত র্তিন বালেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

তোমরা যায়তুন খাও ও উহার তৈল ব্যবহার কর। কারণ, উহ্র একটি বরকতময় গাছ হইতে উৎপাদিত। আবদ্ ইব্ন হুমাইদ (র) তাঁহার মুসনাদ গা.ই ও তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... ... হयরত উমর (র) হইরুত বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :


তোমরা যায়তূনাকে তরকারী হিসাবে ব্যবহার কর এবং উহার గ．তলভ ন্যনহর কর। কারণ উহা একটি বরকতময় গাছছ হইতে উৎপাদিত। ইगাম তির্রামসীী 心 ইন্ন गাজ্জ।（র） হাদীসটি আবদুর রাজ্জাক（র）হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণনা কর্করয়｜గיছন। ইगাম তির্মযী （র）বলেন，আবদুর রাজ্জাক（র）ব্যতিত অন্য কেহ হইতে হাদ্সারি বাণঅ নলিয়া জানা
 আবার কখনও তাঁহাকে উন্লেখ করেন নাই।

আরুল কাসিম তাব্রানী（র）বলেন，আবদুল্লাহ ইব্ন আহ্যাদ ইবীন হম্বল（র）．．． ．．．．．．শরীফ ইব্ন নুমাইলা（র）হইতে বর্ণিত যে，একদা আঙরার রার্র আমি হযরত উমর（রা）－এর অতিথথয়তা গ্রহণ করিলাম，তিনি আगাকি উৃ．টর নাথার মগজ খাওয়াইলেন এবং যায়তূনও খাওয়াইলেন। অতঃপর তিনি বলিালেন ：
هذا الـز يت المبـار ل الذى تـال اللّهُ لنبيـه

ইহা হইল সেই বরকতময় যায়তূন যাহাকে আল্মাহ্ তা‘আলা ভাহার ননী（সা）－এর নিকট বরকতময় বলিয়া－ই উল্লেখ করিয়াছেন।

মহান আল্মাহ্র বাণী ：


ك ك
অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা চতুষ্পদ জীবজন্তুর দ্বারা गানুতের ৷ফ সকল উপকার সাধিত করেন উহার উল্বেখ করিয়াছেন। আর উহা হইল，তাহার। ঐ সকল জীব জন্তুর রক্ত ও পেটের মধ্য হইরত নির্গত পাক－পবিত্র দুধ পান করে । উহাদের ৎ্গাশ্ত আহার করে；উহার পশম দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে；উহাড্দর পৃగ্ঠে অারোহ৭ কর্র এবং দূর দূরান্তে উহাদ্দর উপর বোঝ বহন করে ।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ：


আর ঐ সকল জীবজন্ত্রু তোমাদের বোঝাসমূহ দুরদূরান্ত শহরর বহণ কর্गরয়া লইয়｜ যায় যাহা বহণ তোমাদের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। অবশ্যই ত্তেসাচির প্রতিপালক তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্গহশীল，বড়ই মেহেররবান।（সূরা নাইল ：৭）আরেরা ইরশাদ হইয়াছে：



তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তাহাদের জন্য আমার fিজ হাত্ প্রষ্রুত বস্রুসমূহের মধ্য হইতে চত্শশ্পদ জন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপ্র তাহারাই উহার মানিক হইতেছে। আর আমি সেইখলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়। রাাঘায়াছি। অতঃপর উহাদের কিছু সংখ্যক তো তাহাদ্দর যানবাহন, আর কিছু সংখ্যকক্ক তাহারা আহার করে। আর তহাদের জন্য উহাদের মধ্যে আরো অনেক উপকার র্নাহত রহহ়ারাছহ এবং পানীয় ব্য্রুসমৃহও ত্বুও তাহারা শোকর করিবে না? (সূরা ইয়াসীন ঃ৭১-৭৩)

#   





जন্নোদ : (২৩) আমি ঢো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সশ্পদায়ের নিকট, সে বলিয়াহিন, হে আমার সস্পদায়! অাল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতিত তোমাদিগের্র जन্য কোন ইলাহ নাই। ত্বুও কি তোমরা সাবধাन হইবে না! (২৪) তাহার সশ্প্রদায়ের প্রধান यাহারা কুফরী কর্রিয়াছিন, তাহারা বলিল, এতো তোমাদিতগে মত একজন মানুষই, ঢোমাদিগের উপর ત্বিষ্ঠত্ লাভ কর্রিতে চাহিতেছে, আল্লাহ ইচ্মা
 এইর্রপ ঘটিয়াছছ একথা খनি নাই। (২৫) এ তো এমন লোক यাহাকে উभ্ততা পাইয়া বসিয়াছে, সুত্রাং ইহার সশ্পর্কে কিছু কাল অপেক্ষ কর।

তাফস্গীর : আল্লাহ্ ত‘অালা ইর্রশাদ কর্রেন, হযরত নৃহ্ (আ)-কে যখন তিনি যুশরিক ও আল্লাহ্দ্রোহী কাফিরদিগকে আল্লাহ্র হকুম অমন্য করান ও রাসৃনণণক্ মিথ্যা

প্রতিপন্ন করিবার কারণে আল্লাহুর কঠিন শাশ্তি ও আযাবের ভীতি প্রদর্শনননর জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখन তিনি বলিয়াছিলেন :

তোমরা আল্লাহৃর ইবাদত কর, তিনি ব্যতিত আর কোন गাবৃদ নাই, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া তাহার সহিত শিরক করা পরিত্যাগ কারানেন।?


এই লোকটি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, নবুওয়াততর দাবী কর্য়য়া লে তোমাদের উপর প্রধান্য বিস্তার করিতে চায়। অথচ, সে যখন তোমাদদর সতই একজন মানুষ অতএব তোমাদের নিকট ওইী না আসিয়া जাহার নিকট fক.কারয়া আসে?

यদি সত্যই আল্লাহ্ কোন নবী প্রেরণ করিতে ইচ্ম কর্করত্ণ।, তतন তিনি ঢাহার নিকট ইইতে কোন একজন ফিরিশিশ্ঢাকে নবী করিয়া প্রেরণ কর্রিত্ন।
مَا سَمْعْنَا بِهِذَا فِى أَبَائِنَا الاَوَوَلِّنْ

আমরা ঢে এমন কथা আমাদের পৃর্বপুরুষদের যুপে কখনও র্שন নাই।•

সে এই কথা বলে বে, তাহার নিকটই আল্পাহ্ অহী অবতীণ কারয!া!ছছ এবং এই ব্যাপারে আমরা তাহাকে পাগল ও মস্তিক বিকৃত ব্যক্তি ছাড়া जার fিছুই মান্ করিত়ে পারি না। (নাউ্যুব্বিল্লাহ)

মহান আল্ধाহ্র বাণী :
نَتَرَبَّصَوْا بـبـ، حَتَى حِيْنْ
 হইয়া যাইবে এবং তোমরা তাঁার এই সকল পাগলামী হইতে যুাত্ত পাইরে।


[^2]
#   

## 



অনুবাদ : (২৬) নূহ্ বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! অমাকে সাহায্য কর। কারণ, উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। (২৭) অতঃপর আমি তাহার নিকট ওহী কর্রিলাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী আনুযায়ী নৌयाন নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিবেও উ়নন উথলিয়া উঠিবে, তখন উঠাইয়া লইও প্রত্যেক জীববর এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিব্রুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সম্পর্কে ঢুমি আমাকে কিছ্ন বলিও না, তাহারা তো নিমিজ্জিত হইবে। (২৮) অতঃপর যখন ঢুমিও তোমার সংগীরা নৌयाনে আসন গ্রহণ করিবে চখন বলিও, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহহরই যিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন যালিম সম্প্রদায় হইতে। (২৯) অরও বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যাহা হইবে কল্যাণকর; আর ছুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। (৩০) ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। আর আমি তো উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত নূহ্ (আ) সম্পর্ক্ বালनন, তিনি তাহারা কাওমের যুলুম অত্যাচারে অসহ্য হইয়া আল্লাহ্র দরবারে দু‘আ কর্করলেনন,
رَبِّ انْصُرْنِّى بِمَا كَذْبَّوْنَ

হে আল্লাহ্! তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছছ অতএন আপনি আমার সাহায্য করুন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছ্ছ :

অতঃপর তিনি তাহার প্রতি পানকের নিকট প্রার্থনা করিলেন, শ্র, জাগ পরাজিত ও ও অক্ষম। অতএব आপনি আমাকে সাহাय্য করুন্ন। (সূরা কামার ঃ ১০) হयরত নূহ (আ) আল্লাহ্র দরবার্ এই দু'আ কর্রিবার পরই আল্লাহ্ ঢাঁাাক্ এর্কটি সযবুত নৌকা তৈয়ার করিতে হকুম করিলেন এবং উহাতে তিনি যেন প্রত্যেক প্রাণী ও উফ্রিদ হইতে এক এক জোড়া উঠাইয়া লন এবং তাহার পর্রির্গকেও ভ্যে উহাত্ উঠাইয়া লন।

## 

অবশ্য বেই সকল লোককে খ্রংস করিয়া দেওয়ার পৃর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছ্ তাহাদিগক্ক ভেন নৌকায় না উঠান হয়। আর সেই সকল লোক হইন যাহারা হयরত নূহ্ (অ)-এ்র প্রতি ঈমান আনে নাই। यেমন তাহার ত্রী ও পুত্র।

মহান আল্মাহূর বাণী :

আর যখন প্রবল বর্ষণের ফনে তোমার কাওম ডুবিয়া র্মরিত়ে থাাকান তখন যেন তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদেন জন্য তোমার অন্তর গলিয়া না যায় এবং তখন ভেন তাহাদের ঈমানের আশায় তাহাদের প্রতি শাস্তি বিলম্বিত করিরতত ত্রাজ অনুরোধ না কর। কারণ, আমি তাহাদের কুফর ও অবাধ্যতার কারণে এই সিদ্দাও্ অ্ণহ করিয়াছি বে তাহারা ড্রুবিয়া মরিবে। সূরা হূদ-এর মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াহে। অতএব এখানে जার উহার পুনরুপ্লেখ করিবার প্রল্যোজন নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


যখন ঢুমি ও তোমার সাথীসभীগণ নিপ্চিন্ত হইয়া নৌকায় বসিরে তখন বলিরেব সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র জন্য যিনি याলিম কাওম হইঢে আরাদাদগাকে মুক্তিদান করিয়াছেন।

यেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছে :



আল্লাহ্ ত‘"লা তোমাদের আরোহণের জন্য নৌকা ও চচুশ্ণদ জীব সৃষ্টি করিয়াছ্ন বেন তোমরা স্থির্রাবে উহার পৃষ্ঠে বসিতে পার। অতঃপ্র মখন তোমंরা

উহার উপর নিশ্পিন্ত হইইয়া বসিবে, তখন তোমাদের প্রতিপালকের্র fনয়াসত সমূহকে শ্মরণ কর এবং বল, সেই সত্তা বড়ই পবিত্র যিনি ইহাকে আাাদ্দর বশীডূত করিয়া দিয়াছ্েন অথচ, जামরা ইহাকে বশীযূত করিতে সক্ষম হইতাম ন।। অার অমরা অবশ্যই আমাদের পতিপানককর নিকট প্রব্যাবর্তন করিব। (সূরা যুখরুথ্ ঃ ১২-১৪)

আল্নাহ্ ত"আলা হযরত নূহ্ (অা)-কে বেই নির্দেশ 斤দয়াছছলেন তিনি উহা সঠিকভাবে পালন করিয়াছিলেে। তিনি নৌকা তৈয়ার করিরেলন এনং আল্মাহ্র হকুম যুতাবেক̣ বিশিষ্ঠ লোকজন আরোহণ করাইলেন। বেমন ইরশাদ হইয়াছছ:

নূহ্ বলিলেন, তোगরা উহাতে আরোহণ কর, আল্লাহ্র নান্गাই উহ৷ চালাত থাকিবে এবং আল্লাহ্র নামেই উহা থামিবে। (সূরা হূদ : 8)

হযরত নূহ্ (আ) নৌকা চলিবার ऊরুতেও আল্gাহ্র নাম মারव র্করয়াছেন এবং শেষেও স্মরণ কর্যিয়াছছন।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


আল্লাহ্ ত|আালা হযরতত নূহ্ (আ)-কে বলিলেন, তুমি বল, রে আगার পতিপালক। आপনি আমাকে বরকতময়, স্থানে অবতীর্ণ করুন এবং আপনিই উত্ত্ম অনতরণকারী।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
إِنَّفِّ ذالبَّ لآيتِ




মহান আল্মাহ্র বাণী :
 করিয়া আমার বান্দাগণকে পরীী্কা করিয়া থাকি।




(
 مخرجون


 بمؤمنِين



जनूবাদ : (৩১) অতঃপর ঢাহাদিগের পর অন্য এক সম্ধদায় সৃষ্টি করিয়াছিনাম। (৩২) এবং উহাদিগেরই একজনকে উহাদিগের নিকট রাসূন কর্রিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে বনিয়াছিল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ নাই। তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না? (৩৩)

তাহার সম্পদায়ের প্রধানগণ, यাহারা কুফর্রী করিয়াছিন ও অখিরাতের সাক্ষাতকারকে অস্বীকার কর্রিয়াছিন এবং যাহাদিগকক আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবন্ন প্রহূর ভোগ-সষার, ঢাহারা বनिয়াছিল, এতো তোমাদিগের মত একজন মানুষই, ঢোমরা যাহা আহার কর সে তো তাহাই আহার করে। এবং ঢোমরা যাহা পান কর সেও ঢাহাই পান করে; (৩৪) যদি তোমরা তোমাদিগেরই মত একজন মানুষ্যেই আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ফ্রতিমষ্ট হইবে। (৩৫) সে কি তোমাদিগকে এই প্রত্যিততিই দেয় বে, তোমাদিগের মৃত্য হইনে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্হিতে পর্নিণত হইলেও তোমাদিগকে পুনর্থথিত কর্গা হইবে? (৩৬) অসষ্ভব, তোমাদিগকে সে বিষশ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছ্ তাহা অসষ্ব। (৩৭) একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদিগের জীবন, আমরা মরিবাঁচি এইখানেই এবং আমর্রা পুনর্থথিত হইব না। (৩b) লে তো এমন এক ব্যক্তি ब্য আল্লাহ সষ্মc্ধে মিথ্যা উম্झাবন কর্যিয়াছে এবং আমরা ঢাহাকে বিশ্বাস কর্রিবার্গ নহি। (৩৯) সে বলিল, হে আমার थ্রিপালক। আমাকে সাহায্য কর; কারণ, উহারা আমাকে মিথ্যবাদী বনে। (8০) অল্লাহ বলিলেন, অচিরের উহারা অনুতপ্ঠ হইবেই। (8১) অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ উহাদিগকে আघাত কর্রিন এবং আমি উহাদিগকে তর্স-তাড়িত आবর্জনা সদৃশ করিয়া দিলাম। সুত্ত্রাং ধ্ধংস হইয়া গেল যালিম সশ্পদায়।

তাফসীর : আল্লাহ্ ত"আলা ইর্রশাদ করেন, হযরত নূহ্ (জা)-এর পরবর্তী যুগে তিनि অপর একটি সঙ্প্রদায় সৃहি করিয়াছিলেন। কোন কোন তাফস্সীরকারের মত় তাহারা হইন আদ .সশ্পদায়। আল্লাহ্ ত'আলা হযরত নূহ্ (অ)-এর্ পর্র তাহাদিগ্কেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, আয়াতে বেই সণ্খদাল্য়র উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা হইন, সামূদ স+্পদায়। কারণ, তাহাদর র্রাত নিকট খ্ধনিনর মাধ্যমে শাস্তি আাসিয়াছিন।

বেমন ইরশগাদ হইয়াছে :

 কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করিবার দাওয়াত পেশ করিয়াছিলেন, কিত্দু তাহার। তাহার প্রতি মিথ্যা আর্রেপ কর্যিয়াছিন, তাহার বিরোোধিত ও অস্বীকৃতির কারূ। কেবন ইহাই ছিল যে, তাহাদের পতি প্রেরিত রাসৃন্ একজন মানুষ ছিলেন এবং তাহারা তাহাদের गতই এক্জন যনুষ রাসূল হিসাবে মানিয়া লইতে রাयী নহে। ইহা ব্যতিত তাহারা কিয়াশত ও পরকালের প্রতিও বিশ্বাস করিত না। তাহারা বলিন :


সে কি তোমাদের নিকট এই কথা বনিতেছে যে, তোমরা মথন गৃত্যুরর করিরে আর মাট্টিতে ও হাড় পরিণত ইইবে তথন তোমাদিগকে পুনরায় জীনভ করা ইইবে। তোমাদের নিকট এই বে কথা বলা হইতেছে উহা বড়ই দূর্রে ব্য়।

আ/्नाহ্র রাসূল বলিয়া, ভীতি প্রদর্শনকারীও কিয়ামতের সং্বদদাত। হিসাব্ দাবী করিয়া ঐ লোকটি আল্মাহ্র প্রতি মিথ্যই আরোপ করিয়াছছ।


আমরা তে ঐ লোকটির ঐ সকল কথার প্রতি একটুও বিশাল র্কর না।

হযরত নূহ্ (আ) আল্লাহ্র নিকট তাহাদের বির্চেদ্ধে বিজয়ী হইবার জন্য দু‘আ. করিলেন এবং সাহায্য প্থর্থনা করিলেন, ছে আমার প্রতিপানক! আর্পান আगাক্ সাহায্য করুন। কারণ তাহারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার দু‘তা কবুল করিয়া বলেন :


অচিরেই ঐ সকল কাফির্ররা অনুতঞ্ঠ ও লজ্জিত হইনে। তখল আার তাহাদের आপনার বির্রোধিত করিবার সুর্যাগ থাকিবে না।


অতঃপর এক বিকট ধ্বনি তাহাদিগকে পাকড়াও কর্রিল। উহ। ハ্যে একটি বিকট <্রনি ছিল তাহাই নহে বরং উহার সহিত অতিশয় ঠাণা আাঞ্জ। ব|য়ুও fবদ্যমান ছিি। ইর্রাদ হইয়াছছ :

 অতঃপর তাহাদের ঘরবাড়ী ব্যতিত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিন না।

মহান আল্লাহ্র বাণী :
نَجْعَنْتَ هُمْ غُثَّاءُ

অতঃপর আমি তাহাদিগকে চনের সহিত ভাসমান আবর্জনার ন্যায় দলিত করিয়া দিলাম।
 যায় এবং উহা কোন কাজেই আসেনা।
 হউক।

বেমন ইরশশাদ হইয়াছে :

আমি তাহাদের প্রতি যুলুম করি নাই বরং তাহারাই প্রকৃত যালিস। অর্থাৎ তাহাদের কুফর ও আল্লাহর রাসৃলের সহিত শতুত পোষণ করিয়া তাহারা নিজজরাই নিজ্জর উপর যুলুম করিয়াছে। অতএব হে শ্র০ত্ণণণ! তোমরা যেন আল্লাহ্র রাসূলের বিরোধিতা হইতে বিরত থাক।


 لايَّئَمْنُونِ •
অনুবাদ ः (8২) जতঃপর তাহাদিগের পর্রে আমি বহহজাতি সৃষ্টি কর্রিয়াছি। (৪৩) কোন জাতিই, তাহার নির্ধার্রিত কানকে ঢ্বারাबিত কর্রিতে পার্রে না, বিनম্বিতও করিচে পারে না। (88) অতঃপর आমি একের পর্র এক আমার রাসূল প্রেরণ কর্নিয়াহি। যখনই কোন জাতির নিকট ঢাহার রাসূল অসিয়াছে।. ঢথনই উহারা তাহাকে মিষ্যাবাদী বলিয়াহে।। অতএব আমি উহাদিগের একেন পর এককে ধ্রংস কর্নিनाম। आমি উহাদিগকে কাহিনীब বিষয় কব্রিয়াছি। সুত্রাং भ্ৰংস হউক অবিষ্বাসীরা।

তাফসীর ঃ অল্মাহ্ ত'অানা ইরশাদ করেন ঃ

হযরত নূহ্ (আ)-এর পর আদ কাওমকে ধ্বংস করিয়া আমি আরো!অনেক স্্পদায় সৃষ্টি করিয়াছি বহু মাখলূক পয়দা করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


কোন সম্প্রাদয়ই উহার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও আসিতে পারেন়। আরো পরেও যাইতে পারেনা। বরং লাওহে মাহ্ফূভে তাহাদের সৃষ্টি ও সম্প্রদায়़ সশ্লাদায়ে, গোত্রে গোত্রে বিভক্ত হইবার পূর্বেই যেই সময় নির্দিষ্ট রহিয়াছে সে সময় অনুসারেই তাহাদিগকে পাকড়াও করা হয়।

হযরত ইব্ন. আব্বাস (র) বলেন 'تَتْتْ' অর্থ একের পর এক। অর্থাৎ আল্ধাহ্ তাআলা ঐ সকল সম্প্রদায়ের নিকট একের পর এক রাসূল প্রেরূ কর্করয়াা্ছেন

यেমন ইরশাদ হইয়াছে :


অবশ্যই প্রত্যেক উম্মাত ও সম্পদায়ের মধ্যে এই নির্দেশসহ রাসূল প্র্ররণ করিয়াছি বে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগূতের উপাসনা হইত়ে বিরত থাক। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে কতককে তো আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত দান করিয়াছেন আর কতকের উপর গুমরাহী নিশ্চিত হইয়াছে। (সূরা নাহল ঃ ৩৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ


যখনই কোন উম্মাতের নিকট তাহাদের রাসূল আগমন করিয়াড়েন তখন তাহাদের অধিকাংশ তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :


বান্দাদের প্রতি আফসোস তাহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আগगন করে তাহারা তাহার সহিত ব্দ্রুপ করে। (সূরা ইয়াসীন : ৩০)

মহান আল্লাহ্র বাণী :


আমি তাহাদিগকে একের পর এককে ধংস করিয়াছি।
ইব্ন কাছীর—৬৯ (৭ম)

বেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছে :
وَكَمْ اَهْلَكَكْتَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْ نُوْتِ

নূহ-এর পরে আমি কত সশ্প্রায়কেই না ধ্ধংস করিয়াছি।
মহান আল্লাহ্র বাণী :
وَجْتَنْنَهُمْ اَحَادِيْتَ
আর ঢাহাদিগক্কে আমি মানুষ্ের জন্য কাহিনীতে প্ররিণত করিয়া দিয়াiি। যেমন অন্য ইরশাদদ হইয়াছে :


আমি তাহাদিগকে কাহিনীতে পরিণত করিয়াছি এবং তাহাদিগক্ক সম্পূর্ণরূণ্ ধ্ণংস করিয়াছি। (সূরা সাবা ঃ ১৯)


অनুবাদ : (8৫) অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুশ্পষ্ট প্রমাণসহ সূসা ও চাঁহার ভাই হারুনকে পাঠাইলাম। (৪৬) ফির'আউন ও তাহার পারিযদবর্গের নিকট, কিন্তু উহারা অহঙ্কার করিল উহারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। (89) উহারা বলিল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিকে বিশ্বাস স্থাপন করিব যাহারা অমাদিণেরই মত এবং যাহাদিগের সম্প্রদায় আমাদিগের দাসত্ব করে। (8b-) অতঃপর উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল, ফলে উহারা ধ্মংসপ্রাষ্ঠ হইল। (8৯) আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথ পায়।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, আমি মূস৷ ও ভাঁহার ভাই হারূনকে ফির‘আউন ও তাহার প্রধান নেতৃবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের নবুওয়াত প্রমাণ হিসাবে স্পষ্ট ও মযবূত দলীল প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ ও তাহাদিগকে দান

করিয়াছিলাম। কি-্দু বেহেতু তাঁহারা ছিলেন তাহাদের মতই गনুম, এই কারণণ পূর্ববর্তী সম্পদায়়র মত তাহারাও তাহাদিগকে নবী হিসাবে মান্য কর্ররত অস্থীকার করিয়া বসিন। ফির‘অাউন ও তাহার নেতৃবর্গের মন মস্তিক ও তাহার্দর পৃর্ববর্তী সশ্পদায় সমূহ্েে মন মস্তিক্ক ও ধ্যান ধারণার কোন ব্যতিক্রম পরিলকিিত হয় নাই। ফলে আল্লাহ্ ত'আানা ফির জাউন ও তাহার নেতৃব্রর্গকে একই দিনে পানিতে নির্गজ্জ্জিত করিয়া ঞ্রংস
 হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত গ্রন্থ প্রদান করিলেন। উহাতে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ ছিল। তাওরাত গ্থন্থ অবতীর্ণ করিবার পর আল্লাহ্ ত'অআল। ব্যাপকভাবে কোন উশ্যাতকে ষ্ষংস করেন নাই বরং তিনি মু‘মিনগণকে কাফিরদের র্সাহঁ যুদ্ধ করিবার निর্দ্রেশ দিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে:


পূববর্তী সশ্প্রদায়সমূহ ধ্ষংস করিবার পর আমি মূসা (আi)-কক fকতাব দান করিয়াছি। যাহা মানুষ্রে জন্য ছিল জ্ঞানের ভাधার হেদায়াত ও রহহত প্রাধ্তির উপায়। (সুরা কাসাস : 8৩)


## মহান আল্লাহ্র বাণী :

ونَ
 উচ্চভূমি, যেখানে গাছপালা, তৃণলতা উৎপন্ন ইইতে পারে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর এবং কাত়াদাহ (র) ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (র) বলেন,
 "প্রবাহিতত পানি। অনুরূপ অর্থ মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, ر بـوة অর্থ, সমতল ভূমি। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন زَ অর্থ যেখানে পানি স্থির থাকে। মুজাহিদ (র) ও কাতাদাহ (র)


তাফসীরকারগণ এই স্থানটি সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন যে, ঐ স্থানটি কোন স্থান? আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, ঐ স্থানটি মিসরে অবস্থিত। যখন চতুর্দিকে পানি প্রবাহিত হয় তখন গ্রামের লোকেরা উঁচু স্থানে বসতি স্থাপন করে। यদি এই ধরনের উচ্চস্থান না থাকিত তবে প্রবাহিত পানির স্রোতে গ্রাম ভাসিয়া যাইত। ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াঢছ। কিন্তু ইহ। বিশ্ধেতা হইতে বহ দূরে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) ইইতে


এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ স্থানটি দামেক্ণে অর্বস্शে। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম, হাসান, যায়িদ ইব্ন আসলাম ও খালদ ইব্ন মা‘দান (র) হইতেও অনুরুপ বর্ণিত আছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ... ... ... হযরত ইব্ন


 আম্মাকে দাামেশ্কের গুতা নামক স্থানে (বা) উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে আশ্রয় দিয়াছিলেন । আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... ... আবু হুরায়রা (রা)-এর চাচাত ভাই আবদুল্মাহ (র)

 রামাল্মা নামক স্থান। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিত্। ... ... ... মুররাহ আল-বাহयী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্ধাহ (गা) এক ব্যক্তিকে
 সে ব্যক্তি রমলা নামক স্থানে মৃত্থুবরণ করিল। এই হাদীসটিও অত্ত গারীব। অবশ্য आওஷী (র) হयরত ইব্ন आব্বাস (রা)


 কর্রিয়াছ্ছে। যাহ্হাক এবং কাতাদাহ (র) অনুর্রপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছছন। আর ঐ স্शানটি হইল বায়ুন সুকাদাস এই ব্যাখ্যাই অধিক জাহির। কারণ! অনা আয়াত দ্দরা ইহাই প্রমাণিত হয়। কুর্ানের এক আয়াত অপর আয়াত্র ব্যাথ্যা, দান করে। অতএব এই র্রপ ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্কা উত্তম। অতঃপর বিঙ্ধ্দ হাদীস দ্বারা যাহা প্র্াণিতি অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য মনিবীপণণর বক্তব্য দ্বারা কুরআনের শে ব্যাখ্যা করা হয়।



অনুবাদ : (৫১) হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হইতে আহার কর ও সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বক্ধে আমি সবিকেষ অবহিত (৫২) এবং তোমাদিগের এই জাতি ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর। (৫৩) কিন্ত্র তাহারা নিজদিগের মধ্যে তাহাদের দীনকে বহুধা

বিতক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক দলই. তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহা লইয়া আনন্দিত। (৫8) সুতরাং কিছ্হ কালের জন্য উহাদিগক্কে স্বীয় বিল্রান্তিতে থাকিতে দাও। (৫৫) উহারা কি মনে করে «ে, আমি উহাদিগকে সাহাय্য স্বরুপ লে ধনৈশ্র্য ও সন্তান-সত্ততি দান করি ত্দারা। (৫৬) উহাদিপের জন্য সকল প্রকার মপল তৃরান্ৈিত করিতেছি? না উহারা বুঝ্েে না।

তাফ্সীর : আল্লাহ্ ত‘আলা তাহার রাসৃনগণকে হানাল আহার্য আহার করিবার নির্দেশ করিয়াছেন এবং সেই সাথে নেক আমল ও সৎকাজ করিবারও নির্দ্রশ দিয়াছেন।

 করিয়াছেন এবং তাঁহারা সর্বপ্রকার সৎকাজ করিয়াছেন, উত্ত্য কথ্গ বলিয়াছছন এবং উশ্মাত্কে সঠিক পথথর দীকা দান কর্রিয়াহেন। আল্লাহ্ ত'আলালা তাহাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করুন । হয়ত হাসান বাসরী (র)
 তোর্মাদির্গক কোন প্রকার লাল কিংবা হলুদ বর্ণ গ্রহণ করিত কিংণবা fিft কিংবা তিক্ত স্বাদ অ্রহণ করিতে হকুম করেন নাই বরং তিনি কেবল হানাল বস্ঠু গহণ করিতে হকুম
 তোমরা হালান বষ্থু আহার কর।

আবূ ইসহাক সুবাইয়ী (র) আবূ ময়সারাহ্ আমর ইবৃন খরাহবীল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হयরত ঈসা (আ) তাহার আম্মার সূত কাটার বিনিয়़ উপর্জিত অর্থে
 নবী-ই ছাগল চরাইয়া জীবন যাপন করিতেন। সাহাবায়ে কিরার্ম জিজ্ঞাসা করিলেনর :





হযরত দাউদ (আ) ঢাঁহার হাতের উপার্জিত বস্যু খাইয়া জীবন যাপন করিতেন। বুथারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত:


আল্লাহ্র নিকট উত্তম সাওম হইন, দাউদ (আ)-এর সাও্ এবং উত্তম রাত্র সানাত হইল হयরত দাউদ (আ)-এর সাनাত। তিনি অর্ধ্ধি রাত্র ন্দ্রা যাইতেন এবং এক তৃতীয়াংশের সালাত পড়িতেন। আবার এক ষষ্ঠাংশে ন্দ্রি যাইয়ে। তিনি এক দিন সাওম পালন কর্রিতেন এবং একদিন সাওম ছাড়িত্নে এবং জিহাাদের: गয়দান হইতে কথনও পলায়ন করিতেন না।

ইবุন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ... আবদুম্মাহ ইবৃন x|দ্দাদ ইব্ন আওস (রা)-এর আম্ম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসৃনুল্লাহ (সা) সাওম রাখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ইফ্তারের জন্য এক পেয়ালা দুষ পাঠাইয়া দিলাম। এই সময়টি ছিন দিনের প্রথমাংশের প্রথর পরমের সময়। তখন বাহকাকক ফেরত পাঠাইয়া জিঞ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই দুধ কোথায় পাইয়াছেন? তিনি বলিলেলন, আাম ইহা ক্রয় করিয়াছি। অতঃপর রাসূনুল্মাহ (সা) উহা পান করিলেন। পর্রে fিরে আাবদুল্মাহ ইব্ন শ|দাদ্দের আম্মা রাসূনুন্নাহ (সা)-এর খিদমতে নিজে গিয়া জিজ্ঞাসা. করিিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গতকান बে প্রখর রোদ্রের মধ্যে আপনার নিকট দুধ পাঠাইয়া ছিনাম, আপনি উহা কেরৎ দিয়াছিলেন কেন? তখন তিনি বলিলেন, আমাক্ক এই নির্ড়শশই করা ইইয়াছে, রাসূনগণ হালাল দ্রব্য ছাড়া আহার করেন না এবং নেক আমল ব্যাতিত কোন আমল করেন না। অতএব দুধ যে হানাল ছিল এই ব্যাপারে fিfচচ হইইনা 'পরই উহা পান করিয়াছি। সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদ্র ইমা আহসাদ অহৃসয়হহ ফুযাইন ইব্ন
 ইরশাদ করিয়াছেন :


হে লোক সকল! আল্নাহ্ তা‘আলা পবিত্র এবং তিনি পাক ও হালাল বস্তু ছাড়া অ্ৰহণ করে না, তিনি রাসৃলগণকে বেই নির্দেশ দিয়াছেন, সু'মিনগণাককও পেই একই নির্দ্রেশ দিয়াহেন। ইরশাদ হইয়াহে :


হে রাসূলগণ! তোমরা হালান বস্থু আহার কর এবং সৎকাজ কর। র্রা⿰亻 তোমাদের কর্মকাف স্প্পর্কে পৃর্ণ জ্ঞাত। এবং মু'মিনগণকে নির্দেশ দিয়াছেন।


হে মু‘মিনগণ! তোমরা আমার দেওয়া হালাল রিযিক আহার কর। অতঃপর রাসূলूल्লাহ্ (সা) এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, যে দীর্ঘ সফর ককর্র এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট ও মলিন বস্ত্র পরিহিত। অথচ, তাহার আহার্য হারাম, তাহার পাণীয় বস্তু হারাম, তাহার পোশাক, পরিচ্ছেদ হারাম এবং হারাম বস্ষুই তাহার আহার্য। এই অবস্থায় সে আসমানের দিকে হাত উত্তোলণ করিয়া হে আমার প্রভূ! হে আगার প্রভূ! বলিয়া আর্তনাদ় করিয়া প্রার্থনা করিলেও কি তাহার প্রার্থনা কবৃল করা হইবে? নিশচয় নহে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। ত্ু ফুযাইল ইব্ন गারযূক (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

## 

হে রাসূলগণ! তোমাদের সকলের দীন একই দীন ও একই মিল্লাত। আর তাহা হইল কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দান করা।

وَآَنَا رُبَكُكُمْ فَاتَتَقُوْنْ কর।

এই আয়াতের বিস্তারিত আলোচনা সূরা আম্বিয়ায় করা ইইয়াছ্ছ।
মহান আল্লাহ্র বাণী :

পূর্ববর্তী উম্মাতগণ যাহাদের প্রতি আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা পরস্পরে আল্লাহ্র দীনকে পৃথকপৃথক করিয়া ছিন্নতিন্ন করিয়া ফেলিয়াছ়।


তাহাদের প্রত্যেক দল স্বীয় গুমরাহীকে হিদায়াত ধারণা করিয়া গর্বিত। এই কারণেই আল্মাহ্ তাআলা তাহাদের প্রতি ধমক প্রদান করিয়া ইরশাদ করিয়ড়েন ঃ
 মধ্যে নিমজ্জিত থাকিতে দিন।

حَتَّى حیْنَ ইরশাদ করিয়াছেন :


আপনি কাফিরদিগকে কিছু দিন অবকাশ দান করুন। (সূরা তারিক ঃ ১৭) আরো ইরশাদ হইয়াছে :

তাহাদিগকে খাইতে ও আ<্যেশ করিতে দিন, তাহাদের আশা-আাকাঞ্গা তাহাদিগকে গাফিল করিয়া রাখ্যিত্ছে, অচিরেই তাহারা ইহার পরিণতি কি তাহ। জান্তত পারিবে। (সূরা হিজর ঃ ৩)

মহান আল্লাহ্র বাণী :


ঐ সকন অহংক্করী লোকেরা কি এই ধারণা করিয়াছে লে, তহারার আমার নিকট বড়ই সম্রান্ত এই কারণণই তাহাদিগকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সক্তাতি দ্দারা সমৃদ্ধ করিয়া রাখি। কখনও এসন নহে, যাহা তাহারা ধারণা করে। তাহারা বলে ঃ


আমরা অধিক মালের অধিকারী। আর আমরাই অধিক সন্তান-সর্ত্তাত্র সালিক এবং আমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না। বস্ঠুত তাহারা স্বীয় ধারণা!় ভুল করিয়াছে। তাহাদের আশা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। আমি তাহাদিগকে ধন-সস্শদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ কর্রিয়া তাহাদিগকে ঢিল দিয়া রাখিয়াছি।

এই কারণণ ইরশাদ করিয়াছেন :

## بَلْ لَا يَشْمْرُونْ

তাহারা আল্লাহর এই ঢিল দেওয়াকে বুঝিতে পারেনা।
যেমন অন্যত ইর্রশাদ হইয়াছে :


তাহাদের ধনসস্পদ ও সন্তান-সত্ততি বেন আপনাকে বিশ্মিত ন। করে। বষ্থুত আল্লাহ্ ত'অানা তাহাদিগকক ইহ দ্বারা এই পার্থিক জগতেই শাস্তি দানের ইচ্ঘ করেন। (সূরা जতওবা : ৫৫)

আরো ইরশাদ ইইয়াহ :

ইবৃন কাঘীর—৭० (৭ম)

আমি তাহাদিগকে এই কারণে অবকাশ দান করি যেন তাহাদের পাপ আরো বৃদ্ধি পায়। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৮)

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :


যাহারা এই মহাপ্থন্কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহাকেও আমাকে ছাড়ড়়া দিন, আমি তাহাদিগকে ধীরেধীরে এমনভাবে পাকড়াও করিব বে তাহারা বুবিরতুই পারিবেনা এবং আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতে থাকিব। (সূরা কালাম : 88)

## 

আপনি আমার হাতে তাহাকে ছড়িয়া দিন যাহাকে আমি একা সৃধ্টি করিয়াছি। (সৃরা যুদূদাসৃসিন ঃ ১১)

আরো ইরশাদ হইয়াহে :


তোমাদের ধন-স্প্পদ ও সন্তান-সস্ততি আমার নিকট কোন ন্নকট্য লাড়ে সাহাयা করিবে না। অবশ্য বে ব্যক্তি ঈমান আনিবে ও নেক আমল করিরে কেবল সেই নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে। (সূরা সাবা : ৩৭) ইহা ব্যতিত আরো বহ আয়াত এই বিষয়ে বিদ্যমান। কাতাদাহ (র)


এর তাফসীর প্রসংণগ বলেন, আল্লাহ্ মানুষকে যে ধন-সশ্পদ ও সত্তান-সন্ততি দান করিয়াছেন উহা তাহাদ্রে জন্য একটি ধ্োকা বই কিছুই নহে। অতএব হে মানব জাতি! তোমরা ধন-সস্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্দারা মানুষকে পরখ করিওনা ব়ং ঈমান ও নেক আমন দ্বারাই তাহাদিগক্কে পরখ কর।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাষ্মদ ইব্ন উবাইদ (র) ... ... ... হयরত ইব্ন মাসউদ (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুনুল্মাহ (সা) ইরশাদ কর্কয়াাছ্ন :
 الدّنيـا مـن يـحب ومـن لا يــب ولا يـعطى الذــن إلا لمن أحب فــــن أُعطاه
 قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يـامن جاره بوائفة الخ
আল্পাহ্ তোমাদের মধ্যে বেমন রিযিক বিতরণ করিয়াছছন, তদ্রপপ আখุলাক ও বিতরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাআলা সকলকেই পার্থিব ধন-সশ্পদ দান করেন। যাহাকে তিনি ভালবাসেন তাহাকেও আর যাহাকে ভালবালেন না তাহাকেও। কिন্তু দীন কেবন তাহাকেই দান করেন, যাহাকে তিনি ভানবাসেন। সেই সত্তার কস়ু, যাঁহার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন, ঢোমাদের কেইই মুসলমান ইইতে পারাররেনা, যতফ্ষণ না তাহার অন্তর ও জিহ্ণ আনুগত্য স্বীকার না করিবে। আর কেইই মু'মিন হইত্ত পারিবে না যতঋ্ ণ না তাহার প্রতিবেশী তাহার অত্যাচার অবিচার হইচে নিরাপদ না হইবে। ... ... ... সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন بوائق कि? তিনি বनिলেनন, यूनूম অত্যাচার। আর কোন বান্দা হারাম মাল উপার্জন করিয়া উহা ব্য় করিলেে উহাত্ কোন বরকত হয়না, সাদাকা করিলে কবূল করা হয় না। উহা রাখিয়া মৃত্যুবর্ণ কর্রিলে উহা তাহার জাহান্নামের আসবাব হইবে। আল্লাহ্ ত'আলা কখনও অন্যায় কাজের অন্যায় মিটাইয়া দেননা। বরং ভালকাজের দ্ৰারাই অন্যায় কাজ মিটাইয়া দেন। অब্লীীল কাজ অশ্লীল কাজকে মিটাইতে পারে না।


অনুবাদ : (৫৭) যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের ভয়ে সম্র্ৰস্থ। (৫৮) यাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে। (৫৯) যাহারা ঢাহাদিগের প্রতিপালকের সহিত শরীক করেনা (৬০) এবং যাহারা ঢাহাদিগের প্রতিপালকের

নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এই বিশ্বাসে তাহাদিগের যাহা দান কর্রিবার তাহা দান করে ভীত কশ্পিত র্রদশ্রে, (৬১) ঢাহার্রাই দ্রত সশ্পাদন কর্রে কন্যাণকর কাজ এবং তাহারা উহাত্ অণ্রগামী।

- তাক্সীর ঃ আল্লাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন ः


যাহারা ইহসান, ঈমান ও সৎকাজ করিবার সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁহার শাস্তি হইতে স্্র্তস্ থাকে। বেমন হাসান বাস বাসরী (র) বলেনন, ব্যই ব্যক্তি মু’মিন ঢাহার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় ও ইহ্সান উভয়ই একত্রিত হয়। আর বেই ব্যক্তি মুনাফিক সে একদ্দিকে অন্যায় ও খারাপ করে এবং আল্লাহ্ শাষ্ঠিকে ভয় করে না।

মহান আল্वাহ্র বাণী :

আর যাহারা আল্লাহ্র যাবতীয় নিদর্শন সমুহের প্রতি বিপ্পাস কর। প্রকৃতিক নিদর্শন সমূহের প্রত্ও এবং শরয়ী নিদর্শন সমূহের প্রতিও। বেমন আল্লাহ্ হযরত মারইয়াম (আ) সশ্পর্কে বলেন :

আল্ধাহ্র পা্ষ হইতে পূর্ব নির্বারিত তাক্দীর ও ফায়সানা অনুযায়ী याহা হইয়াছে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করেন এবং আল্মহ ত'আলা यাহা কিছू শ|রীয়াত সশ্মত করিয়াছেন উহার প্রতিও বিশ্বাস করেন। শরীয়াতের কোন নির্দ্রে৷ হইলেে উহা হইবে পসন্দনীয় কাজ্খিত এবং নিষেধ ইইতে মহাসত।

ইরশাদ হইয়াছে :
وَالَّذْنْ শরীক করেনা। তার্হারা ইহহাই বির্ধাস করে আল্ধাহ্ এক অদ্দিতীয় fর্তিন ব্যতিত অন্য কোন ইনাহ নাই। তিনি কাহারও মুখাপেদ্মী নহেন। তাহার কেন সगতুল্য ও সমকম্ষ नाई।

ইরশাদ করেন :


তাহারা যখন কোন দান করে তখন তাহারা এই ভঢ়ে ভীত থাকে যে তাহাদের এই দান আল্লাহ্ কবূन করেন कি না? কারণ, তাহাদের অন্তরে ভয় থাক্ শে দান করিবার জন্য বেই সকন শর্ত রহিয়াহ, উহা তাহারা পূর্ণ করিতে পার্য়াঢছ কি না। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদম (র) ... ... ... হযরত আగ়়শ। (রা) হইতে

বর্ণিত বে, একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্ধাহ্! য যাহারা দান করে অথচ, ঢাহারা অন্তরে ভয় পোষণ করেনা, তাহারা কি সেই সকল, যাহারা চ্রির করে, ব্যভিচার করে ও মদ পান করে? আর আল্লাহকে ভয় করে। তিনি বলিলেল়, হে আবু বকরের কন্যা! তাহারা নহে। বরং ৫ সকল লোক হইল যাহারা সানাত পড়়ে, সাওম রাখv এবং সাদাকা করে আর আল্পাহকে ভয়ও করে। ইমাম তিরমিযী, ইবিন আবৃ হাতিম.(র) মালিক ইব্ন মিঘওয়ালের সূত্রে হাদীসটি অনুর্প বর্ণনা করিয়াছছ্ন৷। এই সৃত্রে হাদীসটি এইর্পপ বর্ণিত হইয়াছে, হে সিদ্দীকের কন্যা! ঐ সকল লোক হইল তাহারা, याহারা সালাত পড়় সাওম রাধে ও সাদাকা করে এবং এই ভয় করে বে, তাহাদ্রে সাদাকা
 লোক, যাহারা কল্যাণ্ণর প্রতি দ্রুত ছুটিয়া চলে।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, উল্লেখিত হাদীসটি আবদুর রহসান ইবৃন সাঈদ (র) আবু হাবিম (র)-এর মাধ্যমম হযরত আবূ হহায়রা (রা) নবী করীস (সা) হইতে অনুজ্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবุন আব্রাস (রা) সুহাশ্মদ ইব্ন ক্小াব কুরাযী ও হাসান বাসরী (র) আলোচ্য আয়াতের অনুক্রপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। আর অন্যান্য কারীগণ আলোচ্য আয়াতটি এইর্রপ পড়িয়াছেন :

আর যাহারা ভ্যই কাজ করে উহা তাহারা আাল্লাহ্র ভয় অন্তরে পোযণ করিয়াই করে। রাসূনুল্নাহ (সা) হইতে মারফৃকপপে ইহা বর্ণিত বে, তিনি আয়াত্িি এই রকম পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) ... ... ... আবূ খাল্ফ (র) হইঢে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি আবূ আসেম উবাইদ ইব্ন উমাইর (র)-এর সহিত হযরত আা্যেশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন হযরত হযরত আায়েশ৷ (রা) তাহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের নিকট আग ন। কেন? তিনি বলিলেন, আপনি বিরক্ত হইয়া যান কিনা এই আশঃকায়। অতঃপর হয়ত আয়শা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন; কি উদ্দেশ্যে এখন আসিয়াছ? তিনি বনিলেন, একাট আয়াত সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে বে, রাসূনুন্ধাহ (সা) উহা কিক্রপপে পড়িতেন। র্তিন জিজ্ঞাসা করিলেন,

 কোনটি পসন্দ হয়। আবূ আসিম (র) বলেন, তখন আমি বলিলাম, ইহার একটি আমার নিকট দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনটি? আবৃ আসিম (র)


দিতেছি बে, রাসূনুল্নাহ (সা) এইর্রপ পড়িতেন এবং এইর্রপই অবঢীী হইয়াছে। রেওয়ায়েতটির সনদে ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম নামক রাবী দুর্বন। ইহ ছাড়। প্রথম কিরাত অধিকাংশ কারীগণণর কিরাত এবং উহার অর্থও অধিক স্প|্ট। কেননা আয়াতের শেবে ইরশাদ হইয়াছছ :

 এবং উহার প্রতি তাঁহারা অঞ্মে ছুটিয়া চলে। যদি এখানে পরবর্তী ককরাত উল্দশ্য হয় তবে তাহারা অা্গামী হইতে পারেনা এবং তাহারা মধ্যম কিংনা উছ। অ.পছছা নিম্নের হইবে।



 تَنَكْمُونَ

অনুবাদ ः (৬২) অমি কাহাকেও ঢাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ অর্থণ করি না। এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যাহা সত্য ব্যক্ত করে এবং উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে नা। (৬৩) এবং এই বিষয়ে উহাদিগের অন্তর অজ্ঞানতায় অচ্ম্ম,

এত্দ্যতিত আরও কাজ আছে यাহা উহারা করিয়া থাকে।（৬৪）আর আমি যখন উহাদিগের্র ঐশ্বর্য্यশানী ব্যজ্তিদিগকে শাষ্তি ঘারা ধৃত করি তখনই উহারা জার্তনাদ কর্রিয়া উঠ্ঠ।（৬৫）তাহাদিগকে বলা হইবে，আজ আর্তনাদ কর্রিও না，তোমরা আমার সাহায্য পাইবে না।（৬৬）আমার অায়াত ঢো তোমাদিগের নিকট আবৃত করা ইইত কিল্ুু তোমর্木া পিছন ফিব্রিয়া সর্রিয়া পড়িতে।（৬৭）দষ্ষভরে，এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প্পেজব করিতে করিতে।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ ত＇আলা ইর্যাদ করেন ঃ তিনি জাগতিক জীবনে মানুষের প্রতি
 কেবল তাহাদের সামর্থ মুতাবিক হহুম কর্রিয়া থাকেন। কিয়ামত দিবসে তিনি কেবন তাহাদের আমলনামায় नিখিত আমনসমূহের হিসাব－নিকাশ লইরেন। উহার একটিও তিনি নষ্ট করিবেন না।

ইর্শাদ হইয়াছছ：


আমার নিকট আমননামা রহিয়াছে যাহা সত্য সব কিছू বালয়া fिবে।
 একটুও কম করা হইবে না，উহার পূর্ণ বিনিময় দান করা হইবে। আর মু’गগন বান্দাগণের অनেক ওনাহ क্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ ত‘আলা কাফিরও
 কিতাব जবতীর করিয়াছেন，উহাত বিন্দু পরিমাণ কোন অসত্য নাই，সশ্শূর্ণ সত্য। এতদসজ্ত্বেও কাফির ও মুশরিকদের অন্ত্রসমূহ，অবহেলা ও গাকনত্তীর সাষ্যু নিসজ্জিত।

আাল্মাহ্ ত＇আলার বাণী ：
وَلَهُمْ اَعْمَالُ مِمْنْ دُوْنِ ذُلبَنَ هُمْ لَهَا عَمِلُوْنْ .

হাকাম ইব্ন আব্বাস（র）ইকরিমাহ（র）－এর মাধ্যমে হযরত ইবৃন আব্বাস（রা） ইইতে বর্ণনা করেন，ঐ মুশর্রিকদ্রর শিরক ছাড়াও আরো অনেক ওুনাহ ও পাপ রহিহ়াছছ যাহা তাহারা অনিবার্যতাবে করিয়া থাকে। মুজাহিদ，হাসান（র）এবং আরো অনেক হইতে অনুর্রপ বর্ণিত। অন্যান্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়া｜ততর এই তাফসীর করিয়াছ্ন，⿹勹凶 সকন কাষির মুশরিকদের আরো অনেক আगন এगন র্রাহয়াছছ যাহা তাহারা তাহাদের মৃত্যুর পৃর্বে করিবে বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছছ। যাহাত্ত তাহাদের সম্পর্কে শাস্তির বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। মুকাতিল ইবৃন হাইয়ান，गুদ্দী，আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম（র）হইঢ়েও অনুর্রপ ব্যাথ্যা বণ্ণিত হইয়াড়। আয়াতের এই

অর্থ স্পষ্ট ও মববুত এবং উত্তম। পূর্ব্বই আমরা আরও আবদুন্নাহ ইবৃন মাসউদ (রা) কর্ত্তৃ বর্ণিত হাদীসটট উল্লেখ করিয়াছ। ইরশাদ হইয়াছে : সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতিত আর কোন মাবূদ নাই। কোন ব্যক্তি এমনও আছে শে. রে নেহেশ্ত্বাসীর আমলের মত আমল করিতে থাকেবে। এমনকি বেহেশতের এক নিকটবর্তী ইইবে বে তাহার ও বেহেশতের মাঝে এক হাতের দূরু্ব রহহয়াছে। এমন সगয় তাহার ভাগ্যালিপি অब্রসর হইবে। অবশেবে সে জাহান্নামীর বেই কাজ সেই কাজ কারার।। অতঃপর জাহন্নামে প্রবেশ করিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


যাহারা দুনিয়ায় সচ্ছলত ও ভোগ বিলাসের জীবন যাপন র্করত, তাহাদের প্রতি যখনই আল্মাহ্র আयাব ও শাস্তি আসত তৎফ্巾ণাৎ তাহারা চিৎকার র্করতত খরু করে।

यেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছে :


হে রাসূন! আপনি আমাক্ক ও পার্থিব ধনসশ্পদের অধিকারী মিথ্যাবাদীদিগকে ছাড়িয়া দিন। আমি তাহাদের জন্য যথেষ্য। আর আপনি তাহাদিগকেক কিছু অবকাশ দিন। আমার নিকট বড় বড় শাস্তিও জাহান্নাম রহহিয়াছে। (সৃরা মুয়্যাষ্মিল : ১১) আর্রো ইরশাদ হইয়াছছ :


আর আমি তাহাদের পূর্বে কত সম্পদায়কে ধ্ধংস করিয়া দিয়াাছ, তখন তাহারা আর্তনাদ করিয়াছিন কিব্দু সেই সময় আর মুক্তির কোন পথ ছিলনা। (স়রা ছোয়াদ : ৩)

ইরশাদ হইয়াছছ :


আজ তোমাদের প্রতি বেই শাা্িি আসিয়াছে, উহার কারাণা তোসর। চিৎকার ও আর্ত্নাদ করিওনা। চিৎকার করা ও না করা উভয় আজ সমন। তোসাদদর সুক্তি ও রক্ষা কোন উপায় নাই। আর আজ তোমাদের শাস্তি হইবেই। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদদর বড় ওুনাহের কথা উল্নেখ করিয়া বলেন :


তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া Єনান হইত, কিব্র তোমরা উহা ख্রবণ করিতে না বরং উহার পচাতে ভাগিয়া যাইতে। আয়াত অনিবার জন্য তোমাদিগকে আহৃবান করা হইলে তোমরা উহা שন্তেে অস্বীকার কর্করড়।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


উহার কারণ এই যে, যখন কেবল এক আল্লাহ্র নাম লওয়া হইত তখন তোমরা অস্বীকার করিতে। আর যদি তাহারা সহিত শরীক করা হইত, তনে উহা তোমরা বিশ্বাস করিতে। অতএব প্রকৃত ফায়সালা আল্লাহ্র যিনি মহান ও মহামাব্বিত। (সৃরা মু'মিন ঃ ১২)

মহান আল্মাহ্র বাণী :


এই আয়াতের দুইটি ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। একটি হইল কাফির ও সুশরিকরা যখন সত্যকে অস্বীকার করিত তখন যে তাহারা অহংকার করিত এবং সত্তের বাহককে তুচ্ছ জ্ঞান করিত ${ }^{-1} \dot{\sim}$ প্রেক্ষিতে هب এর সর্বনামটি সম্পর্কে তিনটি ম়ত রহিয়াছে। (১) সর্বনার্মট দ্বারা ‘হারাম শরীফ’কে বুঝান হইয়াছে তাহারা এই স্থানে বসিয়াই খোশগল্প ও অলীক কাহিনী বলাবলি করিত (২) সর্বনামটি দ্বারা আল-কুরআনঁকে বুঝান্গে হইয়াছছ। কারণ, এই কুরআন সম্পর্কে নানা প্রকার মনগড়া কথা বলিত। কখনও বলিত, ইহ। যাদু, কখনও বলিত ইহা কবিতা আবার কখনও বলিত ইহা জ্যোতিষীর কথা। (৩) সর্বনামটি দ্বারা মুহাম্মাদ (সা)কে বুঝান হইয়াছে। কাফির ও মুশরিকরা মুহাশ্মদ (সা)ককে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রকার অশালীন কথাবার্তা বলিত। কখনও তাহাকে কবি, কখন যাদুকর, আবার কখনও মিথ্যাবাদী ও পাগল বলিয়া আখ্যায়িত করিত। তাহাদের गকল উক্তিই ছিল অশালীন ও অবাস্তব। বস্তুত তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসৃল। আল্লাহ্. তা‘আলা তাঁহাকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিয়াছেন এবং হারাম শরীফ হইতে তাহাদিগকে অপদস্ত করিয়া বাহির করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার রলেন, بـ দ্বারা বায়তুল্মাহকে বুবান হইয়াছছ। মুশরিকরা ইহা দ্বারা গর্ববোধ করিত। এষং নিজদিগকে বাইতুল্মাহর চত্ত্বাবধায়ক সনেন করিত। অথচ ইহা ছিল তাহাদের কল্পনাভিত্তিক কথা। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহার সুনান গ্গ..থ্র তাফসীর অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন, আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র), ... ... ... আবদুল্নাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত।

তিনি বলেন :


ইব্ন কাছীর——১ (৭ম)

অবতীর্ণ হইলে খোশগল্প করা নিষিদ্ধ হইল। তখন কাফিরর৷ বাইতুল্লাহ দ্বারা গর্ব করিয়া বলিল, আমরাই ইহার তত্ত্বাবধায়ক অথচ তাহাদের এই কথা ছিন অহংকার ভিত্তিক ও অমূলক তাহারা যেখানে বসিয়া কেবল খোশগল্প করিত, বাইতুল্মাহর আবাদ করিত না। উহার আদবও রক্ষা করিত না। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এখানে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। যাহার সারাংশ ইহাই।
 الأوَّيّنْ

 كُرهوْنِ
(VI)


(Vr)



- يعمهون

অনুবাদ ঃ (৬৮) তবে কি উহারা এই বাণী অনুধাবন করে না! অথবা উহাদিগের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছ্ যাহা উহাদিগের পূর্ব পুক্রষদিগের নিকট আハে নাই? (৬৯) অথবা উহারা কি উহাদিগগের রাসূলকক চিনে না বলিয়া ঢাহাক্ক অন্বীকার

করে? (৭০) অথবা উহারা কি বলে যে সে উম্মাদ? বস্তুত সে উহ্াদিগের নিকট সত্য आनিয়াছে এবং উহাদিগের অধিকাংশ সত্যকে অপসন্দ করে। (৭১) সত্য यদি উহাদিগের কামনা বাসনার অনুগামী হইত তবে বিশৃজ্খল হইয়া পড়িত আকাশ মণ্ডনী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছূই। পক্মান্তরে অমি উহাদিগকে দিয়াছি উপদেশ কিন্তু উহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরিয়া লয়। (৭২) অথবা ঢুমি কি উহাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহ। তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই ब্রেষ্ট রিযিকদাতা। (৭৩) ঢুমি তো উহ্াদিগকে সরন পথে আহবান করিতেছ। (৭৪) याহারা অখিরাতের বিশ্বাস করে না তাহারা তো সরল পথ হইতে বিচ্যতত, (१৫) আমি উহাদিগকে দয়া করিলেও এবং উহাদিগের দুঃখদৈন্য দূর করিলেও উহারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকিবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা মুশরিকদের কুরআন না বুঝা ও উহার মষ্যে চিন্তা ভাবনা না করার এবং উহা হইতে বিমুখ হওয়ার র্অভয়াগ করিয়া তাহাদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন। অথচ, আলল্লাহ্ তা‘আলার পক্ক হইতে তাহাদের প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ করা ইইয়াছে পূর্ববর্তী কোন রাসূলের প্রাি ঐক্রপ কিতাব অবতীর্ণ করা হয় নাই। তাহাদের পূর্বপুরুষণণণের যাহারা জাহেনীં যু.গই মৃত্যবরণণ করিয়াছে তাহাদের নিকট কোন কিতাব পৌছায় নাই আর কোন পয়গাম্বরও আসেন নাই। এই পরিস্থিত্তিতে তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যাধিক জরুরী ছিল য়ে, আল্লাহ্ যখন এই অভাবনীয় নিয়মিত দান করিয়াছেন তখন কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই উহা অ্রহ করিয়া লইত। উহা বুঝিবারও দিবারাত্র উহা মুতাবিক আমল করিতত সচেচষ্ট হইত। যেমন তাহাদের মধ্যে যাহার শরীফ ও ভদ্র তাঁহারা ইহা করিয়াছে। তঁাহার৷ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, রাসূলের অনুসরণ করিয়াছে এবং রাসূলুল্নাহ (সা) ও ঢাঁহা.দর প্রতি সন্তুষ্ঠ হইয়াছেন.।
 মুশরিকরা কুরআনে চিন্তা ভাবনা করিত। এবং বুঝিত তবে আল্মাহ্র কসম, তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্র অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া থাকিত, কিন্তু তাহারা কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে পড়িয়া ধ্বংস হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ কুরাইশ কর্কাফর্রিগকে ধমক দিয়া ইরশাদ করেন :


তাহারা কি মুহাশ্মদ (সা) কে চিন্ন না। তাহার সত্যবাদীত,, তাঁহার আমানতদারীকে কি তাহারা জানে না। তাহারা কি তাঁার এই সকন ঞুাাবনীকে অস্বীক্যার করিতে পারে?

আবসিনিয়া অধিপতি নাজ্জাশির দরবারে উপস্থিত হইয়া হযরত জা‘ফর (রা) বলিয়াছিলেন, হে সয্রাট! আল্মাহ্ তা‘আলা আমাদের মধ্যে এমন একজন রাসূন প্রেরণ করিয়াছেন যাঁহার বংশ।, याँহার সত্যবাদীতা ও আমানতদারীকক আমরা জানি। হযরত মুগীয়াহ ইব্ন ও"বা (রা) ও কিস্রার প্রতিনিধির দরবারে গিয়াও অনুরূপ বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন। হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) ও রুম সয্রাট হিরাক্কিয়াসের দরবারে উপস্থিত হইয়াও রাসূলুল্নাহ (সা) সম্পর্কে অনুর্দপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। মখন র্ম সম্রাট রাসূলুল্নাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবীদের সম্পর্কে তাঁহার নিকট জিজ্ঞ|গা করিয়াছিলেন। অথচ, হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ইহ। সত্ত্তেও তাঁহার এই সত্যকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় ছিল না।
 এই সকল মুশরিকরা রাসূলুল্মাহ (সা) সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, র্ত্তন কুরতানকে নিজের পক্ষ হইতে রচনা করিয়া আল্লাহ্র প্রতি সম্বক্ধিত করিয়াছেন। অথব। তিনি উম্মাদ হইয়াছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে যে কি বাহির হইতেছে তাহা র্তিন নিজ্জে বুবে না। আল্মাহ্ ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে বলেন, তাহারা পবিত্র কুরআন সস্শার্কে মুখে যাহা বলিতেছে তাহাদের অন্তর উহা বিশ্যাস করে না। পবিত্র কুরআন সশ্শর্কে তাহাদের বক্তব্য ভে সম্পূর্ণ অমূলক তাহারা ভাল করিয়াই জানে। কারণ, তাহাদের fিকট আল্মাহ্র এমন বাণী আসিয়াছে যাহা কোন মানুষই পেশ করিতে সক্ষম নহে। উহার যুকাবিলা করাও সম্ভব নহে। আল্মাহ্ তা'আলা সারা বিশ্বের মানুষকে অনুরুপ কুরআন পেশ করিবার জন্য চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পক্ষে কখনও এই চ্যালেঞl যুকানিলা করা সম্ভব নহে। এই কারণেই আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

বরং তিনি মহাসত্য লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের র্অধকাংশ৷ই এই মহা সত্যকে পসন্দ করে না।

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, একবার রা|সৃলুল্ডাহ (সা) এক ব্য়ক্তিকে বলিলেন ঃ তুমি মুসনমান হইয়া যাও; লোকটি বলিল, র্যাদ আাম ওটা অপসন্দ করি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ यদিও তুমি উহ্হা অপসন্দ কর गা কেন। কাতাদাহ (র) আরো বলিলেন, বর্ণিত আছে একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর র্সাহিত অপর এক ব্যক্তির সাক্ষৎৎ’ ইইল। তিনি তাহাকেও বলিলেন : ‘তুমি ইসলাম গ্রহণ কর’ এই কথায় সে অত্যধিক বিরক্ত হইল এবং তাহার চেহারা মলীন হইল। তখন রাসূলুল্মাছ (সা) তাহাকে বলিলেন : আচ্ছা, বললত দেথি, यদি তুমি কোন ভুল ও ভয়াবহ পাথ্বে চল এবং তোমার

এমন কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত ঘটে যাহাকে তুমি চিন, তোমাকে কোন সহজ নিরাপদ পথে চলিতে আহবান করে, তবে ঢুমি কি তাহার অনুসরণ করিরব না? লোকটি
 সত্তার শপথ যৈাহার হাতে আমার জীবন, ঢুমি ঐ ব্যক্তি অপেক্ক অ্জধিক ভয়াবহ পথ চলিত্তে এবং আমি তোমাকে অধিক সহজ সরল প্থের দিকে আহবান করিতেছি। কাতাদাহ (র) বলেন, আরো বর্ণির্ত আছে একদা এক ব্যক্তির সহিত রাসৃনুন্ধাহ্ (সা)-এর সাক্কৎ घটিল তিনি তাহাকেও ইসলাম গ্রহন করিতে বলিলেন। ইহা তাহারও অপসন্দ হইন। তখন রাসূনूল্নাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ আচ্ম বলঢতত। র্দেঝ, যদি তোমার দুইজন এমন সাথী থাকে যাহাদের একজন তোমার সহিত কথা বলিােে সত্য বলে, তাহার নিকট কোন আমানত রাখিলে উহা আদায় করে; সেই ব্যক্তি তোমার নিকট পসন্দনীয় না ঐ লোকটি ভে যখনই তোমার সহিত কথা বলে fিথ্যা বালে, আমানত রাখিলে খিয়ানত করে ? লোকটি বলিল, লেই ব্যক্তি আমার পসদ্দনীয় শে আমার সহিত সত্য কথা বলে, তাহার নিকট আমানত রাখিলে সে খিয়ানত করে না। রাসুলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তদ্দুপ।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


সুদ্দী (র) বলেন, আয়াতে الحق দ্বারা আল্লাহকে বুঝান হইয়াছছ। অর্থাৎ আল্লাহ্ यদি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতেন এবং সেই অনুসারেই শর্রীয়াত্রের বিধান প্রস্থত করিতেন তবে যোহহু তাহাদের প্রবৃত্তির চাহিদা সঠিক নহে এবং তাহাদদর মতও ভিন্ন ভিন্ন এই কারণণ আসমান ও যমীন এবং মধ্যে অবস্থিত সকন ব্যুই বিনষ্ঠ হইয়া যাইত।

বেমন ইরশশাদ হইয়াছছ :

এই কুর্ানকে দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর কেন অবতীর্ণ করা হইল ना? (সূরা যুখরুফ : ৩১)

- অতঃপর ইরশশাদ হইয়াছে :


তাহারা কি আপনার প্রতিপালকের রহমত বিতরণ করিতেছে ।
আরো ইরশশাদ হইয়াছে :


অথবা তাহাদের জন্য কি রাজ্যের কোন অংশ আছে তখন কো তাহারা মনুষকে কোন তুচ্ম ব্যুও দিত না (সূরা নিসা ঃ৫৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

আপনি বনিয়া দিন, यদি তোমরা আমার প্রতিপানককের রহসত ভাওারের মালিক হইঢে তবে তোমরা দারিদ্রের ভয়ে ব্যয় করাই বক্ধ করিয়া দিতে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০০) এই সকল আয়াত দ্মারা প্রকাশ মানুষ্রের মত ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদের প্রবৃত্তির চাহিদা ও পৃথক পৃথক, जতএব जাহারা অক্ষম। অপর পক্ষে আল্মাহ্ ত'আলা মানতীয় ওুাবনী কথা ও কাজ্র শরীীয়াত নির্ধারনে ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ wगতার অধিকারী। অতএব তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই আর তিনি ব্যতিত জার কোন প্রতিপালকও নাই।

ইরশাদ হইয়াছে :


आমি ঢাহাদিগকে কুরুান দান করিয়াছি কিব্দু ঢাহারা ক্ররান হইঢে বিমুখ হইতেছে।

মহান আাল্লাহ্র বাণী :
 বলেন, ইহার जর্থ, ভাত।।"’ْ দাওয়াত ও তাবनীগগর বে কাজ কর্রিত্ছেন উহার জন্য তো ঔ সকল লোক্রে নিকট কোন বিনিময় কিংবা ভাতা চান না বরং আল্লাহ্র নিকট উছার সাওয়াবের আশা করেন আর আপনার প্রতিপানকের দেওয়া বিনিময়ই সর্বাপপক্ষ উত্তग।

जनযত্র ইরশাদ হইয়াছে :

आপনি বলুন, এই দাওয়াত ও তাবनীগের জন্য আমি তোমাদদর নিকট কোন বিনিময় চাহিয়া থাকিলে তাহা তোমাদে। আমার বিনিময় কেবল আল্লাহ্র নিকট প্রাপ্য। (সূরা সাবা : 89)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

আপনি বলুন, আমি তো ইহার জন্য কোন বিনিময় চাই না আর আমি কৃত্রিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত নহি। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৮২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

আপনি বলুন, ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না, চাই শুধু আস্মীয়তার খাতিরে ভালবাসা। (সূরা ণ্ডরা ঃ ২৩)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


اتَّبِعُوْا مِنْ لاَ يـسْنْلُكُمْ اَجْرُا ا
শহরের শেষ প্রান্ত হইত্তে এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল,.হে আমার কাওম! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। এমন লোকের অনুসরণ কর যে তোমদেের নিকট কোন বিনিময় প্রা্থনা করে না। (সূরা ইয়াসীন ঃ ২০)

মহান আল্লাহ্র বাণী :


عَنِ الصِّرَاط لَنْكِبْوْنِ
আপনি তো তাহাদিগকে সঠিক পথের দিকে আহবান করিততছছেন। আর যাহারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তাহারা সঠিক পথ হইতে সরিয়া চলিততছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান ইব্ন মূসা (র) ... ... ... হयরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দুইজন fি্কিরশ্তা আসিল। এবং তাঁহাদের একজন তাঁহার পায়ের কাছে এবং অপর জন্য তাঁহার মাথার কাছে বসিল। যেই ফিরিশ্তা তাঁহার পায়ের কাছে বসা ছিল সে মাথার কাছছ উপবিষ্ট ফিরিশ্তাকে বলিল, এই লোকটি কিংবা এই লোকটির উম্মতের জন্য একটি উপমা পেশ কর। তখন উক্ত ফিরিশিতা বলিল, এই লোকের কিংবা এই লোকের উম্মাতের উপমা হইল, সেই সকল সফরকারী লোকদের মত যাহারা সফর করিতে র্ারতত একটি ভয়াবহ ময়দানের অগ্রভাবে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এমন সময় তাহাদের সফরের সকল উপায় ঊপকরণ শেষ হইয়াছে, তাহাদের নিকট এমন কোন সম্বল নাই, यাহা দ্বারা তাহারা ময়দান পাড়ী দিয়া গন্তব্য স্থলে প্ৗৗছিতে পারে। আর এমন সম্বলও নাই যে তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারে। এমন সময় তাহাদের নিকট সুন্দর পোশাকে র্সাজ্জত হইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি যদি তোমাদিগকে সুজলা সুফলা বাগ়ানে লইয়| যাই তবে কি তোমরা আমার সহিত চলিবে। চাহারা বলিল, হ্যা। অতঃপর তাহারা ঐ লোকটির সহিত চলিতে লাগিল এবং একটি মনোরম বাগানে প্রবেশ করিল। তাহারা তথায়

পানাহার করিল এবং সুস্বাম্থের অধিকারী হইল। অতঃপর লোকটি তার্शাদগক্ক বলিল, তোমরা অত্তধিক বিপদ̆র সম্মুথীন হইয়াছিলে। আমি কি তোরাদ্গণ্ক এই সুজনা সুফলা বাগানে লইয়া আসি নাই। তাহারা বলিল, হ্যা। তথন লোকর্ট বালল, তোমাদের সশ্মুথখ ইহ অপেক্ষা অধিক মনোরম বাগান आছে। অতএব তোমর। আমার অनুসরণ কর। ঢখন তাহাদের একটি দন বলিল, আাল্লাহ্র কসম! লোকটি সত্য বালয়াছে, আমরা जবশ্যই তাহার অনুসরণ করিব। অপর একটি দল বলিল, আসরা ইহাতেই সత্ত্যষ। আমরা তেে এখানেই অবস্शন কর্রিব।

शাফ্যি আবূ ইয়া'লা মুসিলী (ส) বলেন, যুহাইর (র) ... ... ... হযরত উমর ইবনুল খত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুল্মাহ (সা) ইরশাদ কর্করয়াছ্ন : আমি তোমাদের কোমর ধরিয়া তোমাদিগকে অগ্নি হইতে সরাইয়া রাধখির্তাছ। কিত্তু তোমরা আমাকে পরাজিত করিয়া পত্গ ও ফড়িং্যের ন্যায় উহাতে প্ররেশ৷ র্কর়তত চাহিতেছ। आমি তোমাদের কোমর ছাড়িয়া দিবার উপক্রম হইয়াছি। জানিয়া রাখ, আমি হাউক্যে কাউসার-এর নিকট তোমাদিগক্কে পানি পান কন্যাইবার জন্য জহ্ম ঊর্পাহ্ত থাকিব এবং তোমরা পানি পানের জন্য একত্রিত হইয়া ও পৃথক পৃথকভাবে আगার নিকট উপস্থিত হইবে। আমি ঢোমািগককে আनামত ও নামসহ जদ্রুপ চিনিতত পাারন ভেমন কোন ব্যক্তি এক নব আগভ্ভ্র উটকে তাহার নিজের উটের পালের সাষ্য fিনিতে পারে। অতঃপ্র বাম দিকের আयাবের ফিরিশ্তা তোমাদের কিছু লোককে লইয়া যাইতে চাহিবে। তখন আমি রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র দরবার্ নিবেদন ক্করন, হে আমার প্রতিপালক! এই সকল লোক তো আমার উশ্মাত। তখন তিনি বলিরেনে, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি ইহা জানেন না ভে, जাহারা আপনার ইত্তিকালের পরে fক সব অপকর্ম করিয়াছে। এই সকল লোক আপনার পরে উন্টা দিকে ধাবিত হইয়াছছ। আমি তোমাদের মধ্য হইতে সেই লোককেও চিনিতে পার্রিব যে, তাহার গর্দানের উপর ছাগল বহন করিয়া জসিবে। ছাগল চিৎকার করিতে থাকিবে। আর ঐ একল লোক আমার নাম উচ্চারণ করিয়া আর্তনাদ করিতে থাকিবে। কিত্রু আমি পরিক্ষার র্বানয়া দিব बে, আমি তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারিব না। আ⿰亻 তো তোমাদের গিকট আল্লাহ্র বাণী পৌছইইয়া দিয়াছিলাম। অনুর্রপভাবে তোমাদের মধ্য হইতে. কেহ উট বহন করিয়া आসিবে। উট চিৎকার করিতে থাকিবে। আর ঐ সকন লোক আगার নাম উচ্চারণ কর্রিয়া আর্তনাদ করিতে থাকিবে। তাহাদিগকেও আমি বনিয়| দিব, আল্লাহ্র দরবার্রে তোমাদের জন্যাও আমার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। আমি সেই সকল লোকও চিনিব যাহার স্থীয় গর্দানে ঘোড়া বহন করিয়া আসিবে। ঘোড়ার চিৎকার ক্করাত্ থাকিবে। আর ৫ সকল লোক আর্তনাদ কর্রিয়া আমাকে ডাকিবে। আমি তাহাদাগক়কఆ অনুরুপ উত্তর

দিব। তোমাদের কিছু লোক তাহার কাঁাধে চামড়ার মশক বহন করিয়া আসিবে। তাহারা আমার নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিতে থাকিবে। আমি তাহাদিগকেও এই একই উত্তর দিব। आাनী ইবৃন মদীনী (র) বলেন, হাদীসটির সূত্র হাসান তবে হাফসা ইব্ন হুসাইদ নামক রাবী অপরিচি। ইয়াকুব ইব্ন আবদুদ্লাহ আশ"জারী (র) ব্যাতি আর কেহ ঢাহার নিকট ইইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানl নাই।

ইব্ন কাসীর (র) বলেন, হ্যা, হাফ্সা ইব্ন হহাইদ (র) হইত্ ডাশ'আস ইব্ন ইসহাক (র) ও রিওয়াত্য়ত করিয়াছছন। ইয়াহ্ইয়া ইবৃন মুঋন (র) ঢাহাকে ‘সাनिহ’ বলিয়া মন্ত্য্য কর্রিয়াছেন। নাসায়ী ও ইব্ন হাব্বান (র) ঢাহাকে নির্ভत্য়োগ্য বলিয়া মत्ठব্য কর্রিয়াছেন।

আল্লাহ্ ত'আলার বাণী :


यাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাঁখ না, তাহারা সঠিক পথ হইতে সর্রিয়া
 হইঢে বিচ্যূত হয়। বেই ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া অপথ গ্রহণ করে, আরনবণণ তাহার সম্পর্কে نكب فلان عن الطريق অমুক ব্যক্তি পথ হইতে বিম্যুত ইইয়াত্ছ।
মহান আল্লাহ্ন বাণী :

 করিয়াছেন, जর্থাৎ তাহারা ঢাহাদের কুফরের মধ্যে এতই কঠোর বে, यদি আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অনুত্রহ করেন তাহাদিরকে বিপ দূর করিয়া দেন এনং তাহাদিগকে কুরजান বুবাইয়া দেন তবুও তাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিবে না। বরং তাহারা কুফরকে গ্রহণ করিয়াই থাকিবে। তাহাদের হঠকারিত ও বিরোধিতা একটু ও ড্রাস পাইবে না।

यেমন অন্যত ইরশাদ হইয়াছে :


আর যদি আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে কোন কন্যাণ আছে বনিয়া জাননত্ পারিতেন তবে তাহািিগকে কুর্ান ওনাইই ছাড়িতেন। আর তাহাদিগকে যদি কুরজান ওনাইতেন তবে তাহারা উন্টা দিকেই মুখ ফিরাইয়া নইত। (সূরা আনফাল ঃ २৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছ :
ইবৃন কাছীর—৭२ (৭ম)
 وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُوْْمِيْنْنَ
যখন তাহাদিগকে দোयখের মধ্যে উপস্থিত করা হইবে তখন তাহার। বলিবে, হায়! দুর্ভাগ্য য়দি আমাদিগকে আবার প্রত্যাবর্তন ঘটিত যদি আমরা আगাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে নিথ্যা প্রতিপন্ন করিতাম না। আর বিধ্যাসীদদর অর্ত্তুুত্ত হইতাম। (সূরা आन‘गाমः२१)

বরং পৃর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত উহা এখন প্রকাশ পাইরে, বয়ুত তাহাদিগকে यদি প্রত্যাবর্তনও করা হয় তবুও जাহার়া নিষিদ্দ কাজ হইহত খির্মররেব না। (সূরা আন‘আম ঃ ২৮) ইহা একটি এমন বিষয় যাহা সংখটিত হইরে ন।। র্যাদ সংখটিত হয় তবে বে কি হইবে উহা আল্লাহু-ই জানেন। হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত পবিত্র কুরজানে 'لو' এর সাহাব্যে বেই সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়া.ছ উহা কখনও সংঘणিত হইবেনা।


تَتُْكُرُوْنَ

تَعْقْلُوْن

অনুবাদ.ঃ (१৬) আমি উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা ধৃত কর্রিলাম কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিনত হইল না। এবং কাতর প্রা্্নাও করে না। (৭৭) অবশেखে यখन आমি তাহাদিগের জন্য কঠিন শান্তির দুয়ার খুলিয়া দেই ঢখনই উহারা ইহাত্ হতাশ হইয়া পড়ে। (৭৮) তিনিই তোমাদিগের জন্য কর্ণ, চ㞔 ও অন্তঃকব্রণ সৃষ্টি কর্রিয়া দিয়াছেন; তোমর্木া অল্পই কৃতজ্ঞण থ্রকাশ কর্রিয়া থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে বিষ্ত্ত কর্যিয়াছেন এবং তোমাদিগকে ঢাঁহারই নিকট এক্র করা হইবে। (৮০) তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু घটান এবং ঢাহারই অধিকারে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন। (b১) এতদ্সত্বেও উহারা বনে, बেমন বলিয়াছিল পৃর্ববর্তীগণ। (৮২) উহারা বনে আমাদিগের মৃफ্র্য ঘটিলেও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পর্রিণত হইনেও কি আমরা পুনর্থথ্তিত হইব? (৮-) আমাদিগকে তো এই বিষয্যেই প্রতিশ্যতি প্রদান কর্না হইয়াছে এবং অতীতে आামাদিগের পৃর্বপুরুষগণকেও ইহা তো সে কালের উপকথা ব্যতিত আর কিডুই নহে।
 আমি কাফি্রদিগকক বিপদ ও শাস্তিতে লিপ্ত করিয়ার্ছি।

কিস্দু তাহারা টহার কারণে বিনত হয় নাই আর মিনতিও করর নাই অর্থাৎ তাহারা ঐ শাস্তির কারণণ তাহাদের কুফ্র হইতে ফিরিয়া. দমান আনয়ন কর্রে নাই বরং তাহাদের ও্যোহী ও অবাধ্যणয় নিমগ্ন রহিয়াছে।

जनাত্র ইরশশাদ হইয়াহে :


তাহাদের নিকট যখন আমার শাস্তি আসিল তখন তাহারা কোন মিনতী করিল না। বরং তাহাদের অন্ত্র কঠোর হইয়াছে। (সূরা আন‘আম ঃ ৪৩)

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আবূ সুফিয়ান নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বনিল, হে মুহাম্মদ! আশ্মীয়তাও আল্লাহ্র কসম দিয়া তোমাকক বলিতেছি তুমি আমাদের জন্য তোমার আল্লাহ্র কাছে দু'আ কর। কারণ আমরর৷ দ্দৃর্ভক,্ষ্র কারণে চরম কষ্ট ভোগ করিতেছ়ি, এমনকি এখন গোবর ও রক্ত খাইতে বাধ্য হইয়াছি। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

ইমাম নাসাঈ (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন আকীল (র) হহসাইন হইতে অত্রসৃত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, কুরাইশরা যখন চরম অবাধ্যতা প্রকাশ করিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের জন্য বদ্ দু‘আ কর্করলেন, তিনি বলিলেন :


হে আল্মাহ্! আপনি তাহাদের উপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাত বৎসরের দূর্ভিক্ষের ন্যায় সাত বৎসরের দূর্ভিক্ষ দ্বারা কাফিরদের উপর আगাকক সাহাय্য করুন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হসাইন (র)... ওহব ইবุন উমর ইব্ন কায়সান (র) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার ওহব ইব্ন মুনাব্পেহকে র্বান্দ করা হইলে এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল়, তোমাকে কি একটি কবিতাংশও ণুনাইব ন।, তখন ওহব তাহাকে বলিলেন, আমরা তো আল্লাহ্র পক্ষের শাস্তিতে লিপ্ত। আর আল্লাহ্ বললন :

আমি তাহাদিগকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করিয়াছি। কিন্তু তাহার। ধিনীতও হয় নাই আর মিনতীও করে নাই। অতএব এখন কবিতা ুনিবার সगয় নাহ। রাবী বলেন, অতঃপর ওহ্ব একাধারে তিন দিন সাওম রাখিলেন। তাহারক জিজ্ঞ|সা করা হইল, ইফ্তার ছাড়াই আপনি এমন সাওম রাখিতেছেন? তখন তিনি বলিলেন, আল্পাহ্র পক্ষ ইইতে এক নতুন বিপদ আসিয়াছে। অতএব আমিও অধিক ইবাদত ওরু ক্করিয়াছি।

মহান আল্লাহৃর বাণী :


তাহাদের নিকট আল্মাহ্র হহুম অর্থাৎ কিয়ামত সমাগত হইরে এবং ধারণাতীত শাস্তিতে লিপ্ত হইবে, তখন তাহারা সর্বপ্রকার নৈরাশ্যের শিকার হইনে। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও আরাম আয়য়শ হইতে বঞ্চিত হইবে।

অতঃপর जাল্gাহ ত।আানা তাহার বান্দাগণকে यেই সকন নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে চক্কু, কর্ণ ও জ্ঞান বিবেক দান করিয়াহেন যাহার সাহা্্যে তাহারা ঐ সকন নিদর্শনাবনীকে বুমিাতে পার্র যাহা আল্gাহ্র একত্ববাদকে প্রমাণ করে। এবং ইহাও প্রমাণ করে বে, তিনি পৃর্ণ ক্শমতার অধিকারী যাহা ইচ্ঘ তিনি তাহাই করিতে সক্ষম।

মহান আল্মাহর বাণী :


তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত সমূহের প্রতি কতই না অকৃত্জ্ঞত কর।
यেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছছ :

## 

यদিও আপনি মানুষের ঈমান আনিবার জন্য লোভ করেন না। fকब্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনিবার নহা। जর্থাৎ অধিকাংশ লোকই অবিশ্বাসী ও অকৃত্্। অতঃপর
 তিনিই সকল মাখলূক সৃষ্ করিয়াছেন এবং বিশাল পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। অবশশেবে কিয়ামত দিবসে সকল মাখলূককে স্বীয় দরবারে এর্কর্রত কর্করেবন। ছোটবড়, নর-নারী, প্রকাও ও তুচ্ম কোন অকটিও বাদ পড়িব্রে ন।। गকলই তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন।

## ইরশাদ হইয়াছে :



তিনিই জীবন দান কর্রেন। অর্থাৎ যিনি এই পৃথিবীতে জীবন দান কর্করয়াছেন তিনিই পুনরায়ও জীবন দান করিবেন। পঁচা গলা হাড্ডিখ্ণিকে তিনি সজীব কর্কয়া ন্নীয় দরববারে উপস্থিত করিবেন। মৃত্যও তিনিই ঘটান।

وَكَهُ اخْتَلَِفَا الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
রাত্র ও দিবসের পর্রিবর্তন তাহারই কমতাপীন। উভয়ই একটি অপরটির পরে আগত হয়। তাহার নির্দেশ। ব্যতিত অকটির মধ্যেও ক্ম ও বৃদ্ধি হয় না।

ইর্রাদ হইয়াছে :


না তো সূর্ব্যের পক্ষে চন্দ্রকে পাওয়া সষ্বব আর না রাত্র দিনেনর পৃর্বে আসিতে পারে। (সूরা ইয়াসীন : 80)

মহান আল্লাহ্র বাণী :

## 

তোমাদের এতটুকু জ্ঞান কি নাই যাহার সাহায্যে তোমরা সেই সহান শক্তিমানকে জানিতে ও বুঝিতে পার? যিনি সকল বস্তুর উপর বিজয়ী সকল বস্তু যাহার সমীপে বিনম্র ও বিনত। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা সেই সকল লোকের উল্লেখ কর্ারয়াছছন যাহারা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। তাহাদের আর তাহাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের মধ্যে সাদৃশ্যতা ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে :

তাহারাও তাহাদের পূর্ববর্তীদের মত কথাবার্তা বলে। (সূরা মু’মিনূন : ৮-)

তাহারা বলে, আমরা যখন মৃত্যুবরণ করিব এবং মাটি ও হা্ড্ডিত পরিণত হইব সেই অবস্থায়ও কি আমাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে! (সূরা ওয়াকিয়া ঃ 8৮) অর্থাৎ মানুষের পচিয়া গলিয়া যাইবার পর পুনরায় তাহাদের জীবিত হ়ওয়। অসম্ভব।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

আমাদের সহিত এই যে ওয়াদা করা হইয়াছে, আমাদের পূর্বপুরুশ্যদের সহিতও এই একই ওয়াদা করা হইয়াছিল। ইহা তো কেবল পূর্ববর্তীদ্রের খখাশগল্প মাত্র। অর্থাৎ পুনরায় জীবিত হওয়াটা অসম্ভব। পূর্ববর্তী উম্মাতদের গ্থন্থ হইতে fx|ফ্ছ। লাভ করিয়াই. ইহার সংবাদ দান করা হইতেছে। কাফিরদের অনুরুপ মন্তব্য অন্যত্র অনা আয়াতেও উল্লেখ করা হইয়াছে :


আমরা যখ্ চ্র্-বিচ্ণণ হাড্ডি হইয়া যাইব তখনও কি জামাদিগক্ক প্রত্যাবর্তন করা ইইবে? তাহারা বলিতে লাগিল এই অবস্থায় এই প্রं্যাবর্তন বড়ই যর্সাত্কর হইবে। উহা মাত্র একটি বিকট ধ্ষনি হইইবে। ফলে সকনেই তৎক্ষণাৎ ময়দানে উপ্পস্ছিত হইবে। (সূরা নাयি‘আত : ১>-১৪) ইরশাদ হইয়াছছ :




মানুষ কি ইহা লক্ষ্ করে না বে, আমি ঢাহাকে ওক্রবিন্দু হইহতত সৃষ্টি কর্রিয়াছি অতঃপর সে প্রকাশ্য বিতর্ককারী হইন। আর আমার সশ্পর্কে এক উপমা ৎপশ করিল, এবং সে তাহার নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া গেল। সে বলে এই পচা গলা হড়ঔলিকে কে জীবিত করিব্য? আপনি বলুন, ঐ সকন হাড্ডিঙলিকে সেই মহন সত্তা পুনরায় জীবিত করিবেন যিনি উহাতে প্রথমর্বার জীবন দান করিয়াছেন এবং তিনিই সর্বপ্রকার সৃষ্টি স্প্পর্কে সম্যক অবগত। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৭-৭৯)




অনুবাদ : (৮৪) জিজ্ঞাসা কর, এই পৃথিবী এবং ইহাতে যাহারা আছে তাহারা কাহার, यদি তোমরা জান? (৮৫) উহারা বলিবে আল্লাহ্। বল তব্বুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না? (৮৬) জিজ্ঞাসা কর, কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি? (৮৭) উহারা বলিবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না। (b৮) জিজ্ঞাসা কর সমস্ত কিছ্ছর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন, এবং যাহার উপর অশ্রয়দাতা নাই, यদি তোমরা জান? (৮৯) উহারা বলিবে, আল্লাহর। বল, তবুও তোমরা কেমন করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছে? (৯০) বরং আমি তো উহাদিগের নিকট সত্য প্ৗৗছাইয়াছি, কিন্ত্ উহারা তো মিথ্যাবাদী।

ঢাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধমে আাল্মাহ্ তাঁহার একড্ৰবাদক়ে প্রমাণ করেন এবং ইহাও প্রমাণ করেন বে, সৃষ্টিকর্ত কেবল তিনিই এবং যাবতীয় ক্শসতার অধিকারীও কেবল তিনিই যেন মানব গোষ্ঠি ইহা বুবিতে পারে যে, অাল্লাহ্-ই একসাত্র ইলাহ্ কেবল তিনিই ইবাদাতের যোগ্য, তাঁহার কোন শরীক নাই। এই কারাণণাই আল্লাহ্ ত'অলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাপ্মদ (লা) কে ঐ সকল মুশরিকদিগক্ক আয়াতসমূহে উল্লেখিত প্রশ্ন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, যাহারা আাল্লাহ্র সহিত অন্যকে ইবাদর্ত শরীক করে, অথচ, তাহারা রব ও প্রতিপালক হিসাবে কেবল আল্লাহকে স্বীকার করে। রবৃবিয়াতে তাহারা অন্য কাহাকেও আা্্াহ্ন সহিত শরীক করেনা। ঢাহারা ইহাও স্যীকার করে বে, যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্র সহিত ইবাদঢে শরীক করে তাহরা সৃষ্টিতে শরীীক নহে তাহারা কোন বস্তুর মালিকও নহে। বস্ভুত তাহারা ঐ সকল गাবৃদক্ক কেববল আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় বনিয়া বিশ্বাস করে।

ইরশাদ হইয়াছছ:

আমরা তাহাদিগকে কেবল এই জন্যই উপাসনা করি যেন তাহারা আল্লাহৃর নৈৈট্য নাভে আমাদের সহায়ক হয়। (সূরা যুমার ঃ৩) এই সকল মুশররর্কাদগাকইই প্রশ্ন করিবার জন্য আল্মাহ্ ত'অালা রাসালুন্মাহ (সা)কে বলেন,

आপনি তাহাদিগকে বলুন, যমীন ও যমীনে অবস্থিত জীবজঙ్నू, ফनयूল ইত্যাদি



 কেবল যিনি সৃষ্টিকর্ত ও যিনি রিयকদাতা ইবাদত কেবল ঢাঁারাই কার়তত হয়, অন্যের নरू।

মহান আল্লাহ্র বাণী :


হে নবী! আপনি, সূশরিকদের নিকট এই প্রশ্নও করুন বে, সার্তট आगসানের উজ্জন নদ্ষ্রপুঞ্জর ও আসমানের দিগন্তসমূহে অবস্থানরত ফিরিশ্ত্তাণণর সৃষ্টিকর্ত কে? আর মহান আরশ্রে অধিপতিই বা কে? বেই আরশ সকল মাখলৃকের জন্য ছাদ ম্বকূপ। यেমন আবূ দাউদ শরীফফে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

## 

আল্লাহ্র শান অনেক বড়। তাহার আরশ আসমানসমূছ্হর উপর এমনিভাবে বিরাজমান। রাবী বলেন, রাসূন্ন্নাহ (সা) তখন স্ীীয় হাত গগুজের ন্যায় কর্রিয়া বলিলেন, এইส্রপ। जপর এক হাদীসে বর্ণিত, সকল আসমানসমূহ ও যমীনসযূহ এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে অবস্তিত উহা আল্লাহ্র কুরসীর ঢুলনায় এক বিশাল ময়দান্ পড়া একটি বৃতাকার ছোট ব্যুর মত। এবং কুরসী ও উহাতে অবস্থিত ব্যুসসমূহ আরার্শশর তুননায়ও অন্নুপ্র বৃত্তাকার বস্থুর মত। এই কারণেই কোন কোন পৃর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন, নগনা আরশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দুরত্ব ইইন পষ্চাশ হাজার বংসরের দুরত্ব। আর সক্তম যমীন হইতে উহার উচ্চতও পঞ্ঞাশ হাজার বৎসরের দুরত্, যাহ্হাক (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইবে বর্ণনা কর্যিয়াছছন, ‘आরশ’’কক উহার উচ্চতার কারণেই ‘আরশ’’ দারা নামকরণ করা ইইয়াহে। আমশশ (র) কা‘ব আহবার (র)
 একটি ঝূলন্ত প্রদীপ সমতুল্য। মুজাহিদ (র) বলেন, আসমানসযূহ ও যगীন আরূশের ঢুলনায় একটি বিশাল ময়দানে একটি পড়া ছেটট বৃত্তাকার ছোট বয্যুর ग丁। ইবৃন আবু शাতিম (র) বলেন, आनो ইব্ন গালিম (র)... ... ... হযরত ইবุন आব্মাग (রা) হইতে বর্ণिত তিনি বলেন, কাহারও পক্ষে আরশ-এর পরিমাপ করা সষ্ঠব নাহ। অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াহে, কেবন আল্মাহ্-ই উহার পরিমাপ জানেন। কোন কোন সালফ বনেন, আরশ লান ইয়াকুত দারা প্রস্রুত। এই কারণেই ইর্রশাদ ইইয়াছ :

 आরশ<কে উহার উচ্চত ও সৌন্দর্যের কারণে ' বলিয়াছেন। হযর়ত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, তোমাদের র্রজিপালকককর নিকট কোন রাত্র দিন নাই। তাঁার সত্তার নূর্রেই আরশ উজ্জ্ণ ঃ

মহান आল্মाহ़ বাণী :


তাহারা অবশাই বলিবে, এই সকন মহান বস্থুর মালিক ও অধিপ্পাত কেবল, আল্লাহ্। অতএব তোমরা যখন ইश বীকার কর বে, आল্লাহ--ই আসমান ও যगীানে সযূ.হের মাनिক এবং মহান আরশশ্র অধিপতি তবে কেন তোমরা তাহাকে ভয় কর না এনং কেনই বা তোমরা ইবাদত ও টপাসনায় অন্যকে আল্লাহ্র সহিত শরীক কর।
ইব্ন কাছীর—૧৩ (৭ম)

আবূ বকর আবদুল্gাহ ইব্ন মুহষ্মদ ইবৃন আবূদ দুনিয়া কুরাশী (র) "অত্তাফাক্কুর ওয়ান-ইতিবার" নামক গ্রন্থে উল্নেখ করিয়াছেন, ইসহাক ইবৃন ইবিরাইীস (র) ... ... ... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইঢে বর্ণিত তিনি বনেনন, রাসৃনুদ্মাহ (সা) অনেক সময় জাহেনী যুগের একজন মহিলার ঘটনা বনিতেন, মহিলাটি একটি পাহাড়়র fx্যখরে তাহার একটি পুত্র সন্তানের সহিত বাস করিত। তাহার পুত্র তথায় ছাগল চরাইত। একরাত সে তাহার আমাকে জিজ্ঞাসা কর্রিল, আপনাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্মাহ। জিজ্ঞাসা করিল, আমার আব্বাক্ক কে সৃi্টি কর্রিয়াছে? সে বলিল, আল্নাহ। তাহর পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বনিল, আল্নাহ। সে জিজ্ঞাসা করিনন, আসমানসমূহকে কে সৃষ্টি করিয়াছছ? সে বলিল, আল্লাহ্। সে জিজ্ঞাসা করিল, পাহাড়সমূহকে কে সৃৃ্টি করিয়াছছ? সে বলিল, আল্লাহ্। সে জিজ্ঞাসা করিল, এই ছাগলসমূহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহার আাম্া বলিন,জাল্লাহ্। অতঃপার তাহার পুত্র বলিল, আল্লাহ্ এতই মর্যাদার অধিকারী? তাঁহার অন্তরে আল্মাহ্র বড়ঙ্ণ ↔ गহ:ত্ণর এতই প্রजাব পড়িন বে, সে কাঁপিতে কাঁিিতে পাহাড়ের শিখর ইইতে নিনেঢ প্ড়়়া গেল এবং এইভাবে তাহার মৃত্যু ঘটিল। হযরতত ইব্ন উমর (রা) ও অনেক সji! এই হাদীসটি ఆনাইতেন। ইব্ন কাসীর (র) বনেন, হাদীসের সনদের রাবী উবায়দুজ্ঞা ইব্ন জাফর যাদীना (র) সশ্পর্ক মুহাদিসগণ সমালোচনা করিয়াছ্ন।। র্তিন আলা ইব̣ন गাদীनीর भिजा।

মহান আল্লাহৃর বাণী :


আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সকল সম্রাজ্যের মালিক কে ? আর কাহার হাতেই বা উহার কর্তূত্ব? ইরশাদ হইয়াছে:

## 

यত চলমান প্রাণী আছে সবই আল্নাহ্র কর্ত্থত্ধাধীন রহিহ়াাছছ। রা|गृনুন্নাহ (সা)


 তাআলাই সকল বষ্যুর সৃষ্টিকর্ত, তিনিই মালিক ও সর্ব্রকার পারিবর্ত্শ প্পার্বর্ধনকারী।
وَهُوَ يُجْبِرُ ولَا يُجْارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمْوْنَ .

আর তিনিই আশ্রয়দান করেন, তাহার উপর অন্য কেইই আশায় fিত় পার্রেন ন।। আরবে সাধারণভার্রে এই নিয়ম ছিন, ঢাহাদ্র গোত্রীয় সর্দার রাদ কাহাকক आাঞ্য দান

করিত তবে সকলেরই তাহার আশ্রয়দানকে গ্রণ করিতে হইবে। কিত্যু সর্দার ব্যতিত অन্য কেহ আশ্র্য় দিলে সর্দারের পক্ষ উহা গহণ করা জরুরী হইত না। আলোচ্য
 কর্ত্ত্ব চলিতে পারে। ঢাঁহার ইচ্ঘকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসাবাদও করিতে পারে না। অবশ্য তিনিই সকলের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন। তিনি যাহা ইচ্মা করেন, তাহাই ঘটে আর যাহা ইচ্ম করেন না, তাহা ঘটিতে भाরেনা।

ইরশাদ হইয়াছে :


তাঁহার বড়ত্ মহত্রের কারণে ঢাঁহাকে কেহ কোন জিজ্ঞাসাবাদ কর্তরতত পারে না। কিন্ু সকল মানুষকে তাহাদের কৃতকর্ম সশ্পর্কে প্রশ্ন করা ইইবে। ইরশাদ ইইয়াছে :


আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি সকলকেই তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব।

মহান আল্মাহ্র বাণী :


তাহারা বলিবে, মহান সয়াজ্যের অধিকারী, यিনি সকলকে আশ্রয় fিতে পারেন। কাহাকে অন্য কেহ আশ্রয় দিতে পারে না, তিনি কেবল সেই মহান আद্qাহ য যঁহার কোন শরীী নাই।
 তোমরা কি যাদুঘ্মশ্ত হইয়াছি! ঢোমরা ইহার পরও কিভাবে আল্মাহ্র সহিত অন্যকে ইবাদত ও উপাসনায় শগীীক করিতে পার। ইরশাদ হইয়াছে :


বরং তাহাদর নিকট आমি তাওহীদের সত্য পেশ করিয়াছি। এবং উহার জন্য অকাট্য দनीল পেশ করিয়াছি।

## وَآَنَهُمْ لَكْدِبُونْ

কিন্তু তহারা আল্নাহ্র ইবাদতে অন্যকে শরীক করিয়া এই মহা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথচ, উহার সम্পূর্ণ ভিত্তিহীন উহার কোনই দনীল ও র্যুক্ত তাহারা পেশ৷ করিতে সক্ষম নহহ।

ইরশাদ হইয়াছে :
 يُفْلِحُ الْكْفِرْوْنَ
যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত অন্যকে শরীক করে তাহার নিকট উহার কোনই প্রমাণ নাই। তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার হিসাব নিকাশ হইবে। কাফিররা কখনও সফল হইইতে পারিবে না। (সূরা মু’মিনুন : ১১৭) অতএব মুশরিকরা যাহা ককছু করিতেছে তাহার নিকট কোনই দলীল প্রমাণ নাই।

ইরশাদ ইইয়াছে :

মুশরিকরা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ্ষদিগকে এই ধর্মের উপর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদানুসরণ করিয়া চলিব। (সূরা যুখরুফ ঃ ২৩)


অনুবাদ : (৯১) আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং চাঁহার সহিত অপর কোন ইলাহ নাই; यদি থাকিত হবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিত। উহারা যাহা বলে তাহা হইইতে তো আল্লাহ্ কত পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, উহারা কাহাকে শরীক করে, তিনি তাহার উর্ব্বে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় সত্তাকে সন্তান গ্রহণ করা হইতে পবিত্র ঘোষণা করিয়াছেন এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছছেন শে তাঁহার কোন শরীকও নাই। যদি আল্লাহ্র কোন শরীক থাকিত তবে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাবূদই তাহার সৃষ্টবস্তু লইয়া পৃথক ইইয়া যাইত এবং তখন জগতে শৃজ্থলা বজায় থারাকত ন।। অথচ, উর্ধ্ধ ও অধঃজগতের পূর্ণ শৃখ্খলা বিরাজ করিতেছে।

ইরশাদ ইইয়াছে :
مَا تَرُّى فِّى خَلْقِ الرُحْمْنِ مِنْ تَفْوُتٍ •

পরম করুণাময় আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন প্রকার তুটি দেখিতে পাইরে না। (সূরা মুল্ক ঃ ৩) यদি সৃষ্টিকর্ত একাধিক হইত তবে প্রত্যেকেই অন্যের উপর গ্রাধানা বিস্তার করিতে চাহিত। একজন অনা জনকে পরাজিত করিতে চাহিত। মুতাকাল্ধিমগণ দলীলের এই
 করেন, যদি দুই কিংবা দুইর্যের অধিক সৃষ্ধির্ত্ত মানিয়া লওয়া হয় তবে সে ক্ষোত্রে যদি একজন কোন বষ্যুকে হেনাইতে চায় এবং অপর জন উহাকে স্থির রাখ্তত চায়, তবে यদি কেহ স্বীয় উল্লেশ্য হাসিলে সফলन না হয় তবে বলিতে হইবে উভয়-ই অক্য। অথচ,
 মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান। অতএব উভয় উদ্দেশ্য সফন্ন इওয়াও সষ্বd নরহহ। আর একাধিক মা‘বূদ মানিবার কারণণই এই অসম্বব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইত্র হইয়াছছ। সুতরাং একাধিক মাববূদ হওয়াও অসষ্যব। অপর দিকে যদি একজনের উঢ্দশ্য সফन হয় এবং অন্যের উদ্দেশ্য বিফন হয়, তবে যিনি উদ্দেশ্য সফ্ন হইবে তাহাক্কই गাবূদ বनिতে হইবে এবং তিনিই আল্লাহ্। আর পরাজিত ও উদ্দল্যে বিফল ব্যাক্তককে যা‘বৃদ ও আল্লাহ্ বলা যাইবে না। गিনি আল্লাহ্ তিনি বিফলতার কনংক হইতে পবির্র।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

 করিতেছে তিনি উহা হইতে পবিত্র।
عُلْمُ الْنَيْبِ وَالشْهَادَةِ

তিনি মাখলূক হইতে যাহা কিছু গাইব এবং যাহা কিছু তাহারা র্দেখত্রে তিনি
 মুশরিকদদের সাব্যু করা শিরক হইতে উর্ধ্রে।


৫৮২ তাফসীরে ইবন কাছীর


অনুবাদ ः (৯৩) বল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান কর্木া হইঢেছে, ঢুমি যদি ঢাহা আমাকে দেখাইতে চাও। (৯৪) তবে, হে আমার প্রতিপালক! ঢুমি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না। (৯৫) আমি তাহাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি আমি ঢাহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের মুকাবিলা কর যাহা উত্তম তাহা দ্রারা; উহারা যাহা বলে আমি সে সম্ধক্ধে সবিশ্শেষ অবহিত। (৯৭) বল, হে আমার প্রতিপালক! অমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের প্ররোচনা হইতে। (৯৮) হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আা্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাহাদিগের উপস্থিতি হইতে।

তাফ্সীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঢাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বিপদকালে এই দু‘আ করিবার জন্য নির্দেশ দিতততেন্,
رَّبَّ اِمنًّ تُرِيْنِّ مَا يُوْعْدُوْنَ

হে আমার প্রতিপালক! यদি আপনি ঐ সকল যালিম মুশরিকদিগকক শাশ্তি দান করেন এবং আমি তখন উপস্থিত থাকি তবে আমাকে সেই শাশ্তি প্রাপ্তদদর অন্তর্ভুক্ত করিবেন না। यেমন ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীহস রহিয়াছে এবং ইমাম তিরমিযী (র) উহা বিঙ্ধ্ধ বলিয়া প্রকশ করিয়াছেন,

হে আমার আল্লাহ্ ? আপনি যখন. কোন কাওম্মে প্রতি শাাত্ অবতীর করিবার সিদ্ধাত্ত করেন তখন আমাকে শাস্তি মুক্তাবস্থায়ই মৃত্যদান করুন।

মহান আল্মাহ্র বাণী ঃ
وَانِنَّا عَلْى اَنْ نُرُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقُدِرُوْنْ

ঐসকল কাফির মুশরিদের প্রতি যেই সকল বিপদ ও শাস্তি অবতীর্ণ করিব আমি ইচ্ছা করিলে উহা আপনাকে দেখাইতে পারি। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা गানুযের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও সৃদঢ় করিবার সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন, আর তাহা হইলে মানুষের দুব্ব্যবহারের পরিবর্তে সদ্ব্যহার অসদাচারণের পরিবার্ত্ত সদাচারণ। এই পদ্ধতিতেই তাহাদের শত্রুতা বক্ষুত্মে পরিণত হয়।

ইরশাদ হইতেছে :

মন্দ ও অসদ্যবহারকে আপনি উত্তম পন্তায় প্রতিরোধ কর্নুন। অন্যা্র ইরশাদ इইয়াছে :


হে রাসূল! আপনি উত্তম পদ্ধতিতে প্রতিরোে কর্রন, তথ্ন আপনি দদখিতত
 আর যাহারা মানুচের কট্েের উপর টধ্ব্র্ারণ করে কেবল তহারাই এই সর্যাদা লাড করে। (সূরা शা-মীग-आস-সাজ্দা : ৩৪-৩৫)

आর ইহা কেবন তাহারই ভাগ্য ঘটে ভে দুনিয়া ও आঘরাাত সৌভাগ্যের অধিকারী।


आর হে রাসূল! আপনি বলুন। আমি শয়তানদিগের প্ররোচনা হইত্ত আা্রয় প্রা্থনা করিতিছি। আল্লাহ্ ত‘অালা শয়ততনের প্ররোচ্না ইইতে আশ্র!য় প্রাথ্৷ করিবার জন্য
 অना কোন প্রকার তদ্বীরও কৌশল কার্থকর़ी হয় না। আর ভাল কাজজর জন্য অনুগতও
 দু’আ করিতেন :


আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে, উহার প্ররোচ্না হইতে উহার কুৎকার হইর্ত এবং উহার যাদু হইতে যিনি সব কিছ్ শ্রণণ করেন, সব কিছू জান্ন লোই আল্লাহর আশ্র্য গ্রহণ করিততছি।

মহান আল্ধाহ्ন বাণী :

আর শয়তান আমার কোন কাজ্ে উপস্থিত থাকুক, ইহা হইतেও দে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় গ্রণণ করিতেছি।

যেহেতু শয়তান মানুমের কাজের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে এই কারণে আল্লাহ্ তাআলা সকল কাজে আা্লাহ্র নাম ম্মরণ করিবার জন্য এবং পানাহার, স্তী মিলন ও জন্যান্য কাজ্জে শয়ততনকে বিতাড়িত করিরারার নির্দ্রশ দিয়াছেন। আবৃ দাউদ শরীফফে বর্ণিত, রাসৃলূন্নাহ্ (সা) এই দু'আও করিতেন :

হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট অতি বার্ধক্য ইইতে আশ্রয় শ্রহণ করিতেছি এবং বিধ্ধস্ত হইয়া ও ডূবিয়া মরণ হইতে এবং মৃত্যুকালে শয়তান্নে প্ররোচনা হইতেও আপনার নিকট আা্রয় গ্রহণ করিতেছি।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....... আমর ইবৃন ৫‘আইন (র) তাঁহার পিতা হইতে তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূন্নুদ্মাহ (সা) আমাকে কায়েকটি কলেমা শিশ্巾 দিয়াছছন যাহা ভয়ভীতি হইতে রক্শ পাইবার জন্যা ন্দ্রাকালে বनिতেন :
 وُمِنْ هَمْزَاتِ الشَيْطِيْنِ وآنْ يُحْضْرُوْنْ
আল্gাহ্র নামে আল্ধাহ্র পূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাহার ত্রোষ ও তাহার শাস্তি হইতে তাঁহার বাদ্দাদদর অকন্যাণ হইতে শয়ততানদের প্ররোচনাসমূহ এবং আমার নিকট উহাদের উপস্থিতি হইতে আপ্রয় গ্রণ করিতেছি।

হयরত আবদুল্ধাহ ইব্ন উমর (রা) স্বীয় বালিগ সন্তানদিগকে এই দু'আা ন্দ্রিকালে পাঠ করিবার জন্য এই দুর্জা শিক্কা দিতেন। আর যে ছোট সন্তান যাহারা দু'আ শিক্ষা করিতে সক্ষ্ম নহে তাহাদের জন্য উহা লিখিয়া গলায় নট্কাইয়া fির্তন। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) হইতে ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।


অনুবাদ : (৯৯) যখন উহাদিগের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, (১০০) যাহাতে অমি সৎকর্ম করিতে পারি यাহা পৃর্বে করি নাই না ইহা হইবার নয়। ইহা তো উহার একটি উক্তি মাত্র। উহাদিগের সম্মুখে বারযাখ থাকিতে পুনর্পথ্থান দিবস পর্যন্ত।

তাফসীর ঃ- মৃত্যুকালে কাফিরদের এবং আল্লাহ্র নির্দোশশর বেলায় সীমালংঘন কারীদের যেই দুরাবস্থা হইবে এবং তখন তাহারা আল্লাহ্র দরবারে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করিবার জন্য যেই দরখাস্ত করিবে যেন তাহারা তাহাদের ভুলত্রুটি সংশ্শাধন করিতে পারে এবং আল্মাহ্র পক্ষ হইতে উহার যেই জওয়াব দান কর৷ হইবে উল্নিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ত‘‘আলা উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে :


হে আল্লাহ্! আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরাইয়া দিন। আল্মাহ্ বলেন, কখনও এইরূপ হইবে না।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :



আর आমি ঢোমাদিগকক ভেই রিযিক দান করিয়াছি উহা হইতে তোমাদের সৃত্যুর
 (সূরা মুনাফ্কিন ঃ ১০-১১)

আরো ইরশাদ ইইয়াছ :

 مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ
আর মানুষকে লেই দিনের ভীতি প্রদর্শন করুন यেই দিন তাহাদরর নিকট শাশ্তি আসিবে। তখन সীমা লংঘনকারীরা বলিবে, হে আমাদিগের প্রািপালক! অমাদিগককের কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্মানে সাড়া দিব এবং রাসৃলগণণর जনুসরণ কর্রিব। তোমরা কি পৃর্বে শপথ কর্রিয়া বলিতে না শে, তোর্মাদগের পতন নাই? (সূরা ইব্রাহীম : 88)
ইবৃন কাছীর——98 (9ম)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


نَ
বেই দিন শাস্তি সমাগত হইবে সেই দিন পূর্বে যাহারা তাহাকে ভুলিয়| ছিল, তাহারা বলিবে আমাদের নিকট সত্যসহ আমাদের প্রতিপালকের রাসূলণণ রাসিয়াছিলেন, আজ कि আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে, যাহারা আমাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করিতে পারে কিংবা পুনরায় আমাদিগকে"পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্ত করা হইবে তখন আমরা পৃর্বের মন্দ কাজ ত্যাগ কর্য়য়া ভাল কাজ কর্রিতাম। (गৃরা অ'রাফ : ৫৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছ :


জার হে রাসৃল! यদি आপনি ঐ অবহ্থা দেখিত্ন যখন অপরাধীরা তাহাদ্রে প্রতি পাनকের সমীপে সাথা অবনত হইয়া थাকিবে আর বলিবে, হে আমাদূর প্রতিপালক! আমাদের তো এখন চঙ্মু কর্ণ খুলিয়াছে। অতএব আপনি আমাদিগককক পৃাথবীতে পুনরায় প্রেরণ করুন। আমরা ভাল কাজ করিব। আমরা এখন পূর্ণ বিধ্যাস করিয়াছি। (সূরা সাজদা : ১२)

## আরো ইর্রশাদ ইইয়াছ :




হে রাসূল! यদি আপনি সেই অবস্থা দেখিত্নে, যখন তাহাদিগকক (কাফিরদিগকে) দোযখ্খর মধ্যে উপস্থিত করা হইবে। এবং তাহারা আফসোস কর্রয়া রানাবে, হায় यদি আমাদিগকে পৃথিনীতে ক্রের করা হইত। হায়! यদি আমর। আমাদ্রর প্রতিপানকের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা ্র্রিপ্নন্ন না করিতাম। আর তাঁহারা অবশাই মিথ্যা আরেরপকারী। (সুরা আন‘আম ঃ ২৭-২৮)

जनাত্র ইরশাদ হইয়াছে :


- আর হে রাসূল! यদি আপনি সেই অবস্থা দেখিতেন, যখন যা|নমরা আযাব দেখিয়া বলিবে, পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন্তর কি কোন উপায় आছ్? (गৃরা অরা : 88)

आরো ইরশাদ হইয়াছ্ :


তাহারা বলিবে, হে আমাদের পতিপালক! আপনি দুইবার র্কর্য়া আর্गাদিগকে মৃত্যু দিয়াছেন এবং দুইবার আমাদিগকক জীবিত করিয়াছেন। অতঃপ্র আমর। আমদ্দের অপরাধসমূহ স্বীকার করিয়া লইয়াছি। অতএব পৃথিবীত পুনরায় যাইনার कি কোন উপায় আছছ? (সৃরা মু'মিনূন ঃ ১১)

ইরশাদ হইয়াছছ:



আর সেই সকল কাফির্ররা দোযখ্থে মধ্যে চিৎকার করিতে থাককরে। হে আমাদের প্রতিপালক! আরাদাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করুন, আমরা লোই সকল সকল খারাপ করিয়া উত্ত্ম কাজ করিব। আল্gাহ् বলিবেন, আমি কি তোর্মাদিগক্ক এতটুকু বয়স দান করিয়া ছিলাম না, যাহাত্ উপদেশ প্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ ক্কারা়় পারিত। আর তোমদের নিকট ভীতি প্রদশ্রনকারী রাসূল आসিয়াছিলেন। অতএন ভোসরা শাস্তি ভোগ করিতে থাক। য়াनিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। (সুরা ফাত্র : ৩৭)

উল্লিথিত আয়াতসমূহে ইহার উল্লেখ হইয়াছে বে, কাফির্ররা তাহাদ্রর মৃত্যুকালে পুনরায় পৃথিবীতত প্রত্যাবর্তন করিতে চাইবে। जনুর্রপভাবে fিয়াসভ দিবয়ে এবং জাহান্নামে নিক্কিধ্ হইবার পর সৎকাজ করিবার ইচ্ম প্রকাশ। র্কর্য় আল্qাহ্ নিকট পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য দরখাস্ত করিবে। কিন্নু তাशাদর ড়্ীসকল দরথস্ত গ্রহণ করা হইবে না। ইরাশাদ হইয়াহে :

তাহাদের ঐসকল দরখাচ্ত কখনও গ্রহণ করা হইবে না। ইহ৷ তো এক্কাট বাজ্জ কথা যাহা তাহারা বলিত্ত থাকিরে।

आবদ্দুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, এই আায়াত্তর অর্থ হইন, "ইহা এমনি একটি কথা যাহা বাধ্য হইয়াই তাহাদর মুখ হইতে বাহৃর হইার।" অবশ্য

ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে বে, তাহাদের ঐ দরখাঁ্ত এই জন্য খহণ করা হইবে না, বেহেতু উহা গ্রহণ করা হইলেও উহার প্রতি আমল হইবে না। তাহ্হাদগকক পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা হইলেও তাহারা সৎকাজ করিবে না এবং তাহাদের এই ওয়াদাও মিথ্যা প্রমাণিত হইবে।

यেমন অন্যা ইরশাদ হইয়াছে :

यদি তাহাদিগকে পৃথিবীত প্রতাবর্ত্ত করাও হয় তবুও তাহারা পুনরায় নিষিদ্ধ কাজ করিবে এবং তাহারা তাহাদের কথায় মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইবে। (সূরা আন‘আম : ২৮)

কাতাদাহ (র) বলেন, আাল্লাহর কসম, কোন কাফির তাহার পরিবার পরিজন ও গোত্রীয় লোকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার আকাখ敨 করিবে ন।, ধন. সম্পদ সঞ্কয় করিবার এবং কাম চরিতার্থ করিবার আকাঙ্কাও করিবে না বরং তাহারা আল্লাহর অনুগত্য প্রকাশেরই আকাঙ্ক্কা করিবে। মুহাম্মদ ইবৃন কাব কুরাীী (র) বলেেন, কাফিররা যখন তাহাদের মৃত্যুকালে

বनिবে আল্লাহ বनिবেন :
 করিবার জন্য পৃंথ্বিতে়ে জসিবার দরখাד্ত করিবে তখন আল্লাহ্ বলিরেন, كَلاً كذبت কখনও এমন হইরে নাં, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আলা ইব্ন মিয়াদ (র) বলেন, ঢুমি মনে কর, আমার মৃহ্যু আসিয়াছ্ এবং আমি আল্লাহর দরবারে কিছু ভাল কাজ করিবার জন্য আবেদন করিলাম বে, আমাকে কিছू দিনের অবকাশ দান করা হউক, অতঃপর আল্নাহ আমাকে কিছু দিনের অবকাশ দান করিয়াছেন। जতএব পূর্ণ সচেতন হইয়া ভাল কাজ করা উচিৎ। কাতাদাহ (র) বলেন, মৃত্যুকালে কাফির ব্যে আকাঙ্ক্ কর্কর্বে, তোমরা
 আল্লাহর তাওयীক ব্যতিত আর কোন শক্তি নাই, যাহার মাষ্যমে ‘কহ তাল কাজ করিতে সक्षম হয়।

মুহামদ ইব্ন কা'ব কুরাयী (র) হইতেও অনুর্প বর্ণিত আছে।
মুহাশদ ইব্ন হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ... হ্যরত আবু হুায়রা (রা) ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কাফিরককে যখন অাহার কবরে রাখা হইরে এবং সে তাহার দোयখ্থর বাসস্থান দেখিতে পাইবে, তখন সে বলিবে, হে আসার র্রত্পালক! आমি

তাওবা :করিতেছি অমাকে আপনি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়। โদন, আমি সৎকাজ করিব। তখন তাহাকে বলা হইবে তোমাকে বেই বয়স দেওয়া হইয়াছছল উহা শেষ হইয়াছে। অতঃপর তাহার কবর তাহার প্রতি সংকীীর্ণ হইয়া যাইব্।। এবং সাপ, বিচ্ডু এবং অন্যান্য বিयাত্ত প্রাণী তাহাকে দংশন করিতে থাক্বিবে। ইনন আবৃ হাতিম (র) আলো বলেন, আगার পিত ... ... ... হयরত আয়িশা (রা) হইতে বার্ণত, 向नि বলেন, গ্ানহগার কবর বাসীদের প্রতি বড়ই অকল্যাণ, কবরে তাহাদের fিকট বড়বড় কালো সাপ প্রবেশ করিবে। একটি তাহার মাথার কাছে একটি তাহার পায়়রে নিকট হইবে এবং তাহাকে দংশান করিতে থাকিবে ইহাই ঢাহার বরযাখী শাস্তি। যাহার উল্লেখ আল্মাহ্ ত'जना आবূ সাनिহ्र (র) বলেন, "آْبْرْ
 ‘বারযাখ’ হইন, দूनिয়া ও आখিরাতের মাঝে এমন একটি অতরাল ল্যभখান্ন गানুয দूनिয়াবাসীদের সহিত থাকিয়া পানাহারও করিরেবে না জার জাখিরাত্ত্র র্জধবাগীও হইইবে ना। অতএব তাহাদিগক্ক তাহাদের আমলের বিনিময়ও দান করা হইরে ग।। অাৃ সাথর (র) বনেন, বারযা| হইল, কবরNমূহ। তাহারা দूনিয়ায় ও তবস্शন র্কর্রেবে না আর

 দিয়াছেন व वেমন আল্gাহ् ত'আলা
 ধ্মক দিয়াছেন।

মহান আল্নাহ্ন বাণী :
البُى يَّْ হইতে थাকিবে।
 দেওয়া হইতে থাকিবে।


৫৯০ তাফসীরে ইবন কাছীর


অনুবাদ ঃ (১০১) এবং যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া ইইবে, সেই দিন পরম্পরের মধ্যে আয্মীয়তার বঙ্ধন থাকিবে না এবং একে অপরের খোঁ-খবর লইবে না, (১০২) এবং यাহাদিগের পাল্লা ভারী হইবে তাহরাই হইবে সফনকাম। (১০৩) এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই নিজেদের ফ্মতি করিয়াছে, উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে। (১০৪) অগ্নি উহাদিগের মুখমখন দণ্ণ করিবে এবং উহারা তथায় থাকিবে বীভৎস চেহারায়।

তাফসীর : আল্মাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ যখন কিয়ামতির জন্য শিংগায়

 কোন সন্তানের জন্ক তাহার সন্তানের প্রতি স্নেহ দৃধ্টি করিবে না, আর তাহার প্রতি ঝুঁকিবেও না।

ইরশाদ रইয়াছে : অন্য কোন আশ্মীয়কে জিজ্ঞাসাও করিবে না। অথচ, একে অন্যকে দেখিবে। (সূরা মাআরিজ : ১০-১১) यদি তাহার কাঁধে গোনাহের বোঝা থাকে এবং সে যদি পৃথিবীর একজন মহা সম্মানিত ব্যক্তিও হয় তবুও তাহার কাঁধের বিন্দু প্লরমাণ বোঝা হালকা করিতে চেষ্টা করিবে না।

ইরশাদ হইয়াছে :


যেই দিন মানুয তাহার ভাই, তাহার আম্মা, তাহার আব্বা ও স্ত্রী এবং পুত্র হইতেও পলায়ন করিবে। (সূরা আবাসা : ২৪-২৬)

হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, কিয়ামত দিবসেস আল্লাহ্ সকল পৃর্ববর্তী ও পরবর্তী লোক একত্রিত করিবেন। অতঃপর একজন ঘোষণা র্কররনে, যাহার প্রতি কোন যুলুম করা হইয়াছে সে যেন উপস্থিত হয় এবং তাহার হক ণ্রহণ কর্র। তখন এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক মানুষই সন্তুষ্ট হইবে, যদিও তাহার কোন হক তাহার আব্বা কিংবা সন্তান কিংবা স্ত্রীর উপর প্রাপ্য হউক না কেন।

পবির্র কুরঅনের আয়াত ：


এর মধ্যে আল্ধাহ্ এই বিষয়টি উল্লেথ করিয়াছেন । হাদীর্সটি ইনন＇অন্ হাত্মি（র） বর্ণনা করিয়াছছন।

ইমাম আহমদ（র）বলেন，বনী হাশেমের আযাদকৃত গোলাম আবৃ সাউদ（র） মিসওয়ার ইবন মাখরামাহ（রা）হইতে বর্ণিত，তিনি বলেন，রাসূলুল্াাই（সা）ইর্াশাদ করিয়াছেন ：


ফাতিমা আगার একটি অশশ，যেই বিষয়ে তাহার কষ্ঠ হয় আगারও উহাতে কষ্ট হয়
 आण্ষীয়তার সকল সপ্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। কিন্ু আगার নংশীয় সস্পক্ক আমার
 মুসলিম শরীফে হযরুত মিসওয়ার ইবৃন মাখরামাহ（র）হইহে রা্ণণ রাসৃলুন্মাহ（সা） ইরশাদ করিয়াছেন ：

> أن فـاطمـة بضــة مـنى يربنـى مـا يربـها ويؤذينـى مـا أْاهـا

ফাত্যি（র）आমার শরীরেরই একটি অংশ যাহাতে সে অস⿰马乛刃 হয় এবং যাহাতে

 বর্ণিত，তিনি বােেন，आমি রাসূলুল্মাহ（সা）কে বলিতে ऊনিয়াছি，ঐ সকল লোকের হৃইন কি যাহারা এই কথা বনে，রাসূনুন্নাহ्（সা）－এর আশ্মীয়ত তাঁারার কাওমকক কোন উপকার করিবে না। অবশ্যই উপকার করিবে। আল্লাহর কসম！आगার অযীীয়তার সপ্পর্ক ইহকানে ও পরককালে মিলিত হইয়া আছে। হে লোকসকল！তোসরা যখন কিয়ামতে ঊপস্থিত ইইবে，তখন आমি তোমাদের জন্য সস্থন হইব। তখন এক ব্যক্তি

 এবং ইসলাম তাগ করিয়া মুরতাদ ইইয়াছ।
 উমর（রা）যখন হযরত উস্মে কুলসূম বিনতে আनীকে বিবাহ র্করালেন তখন তিনি বলিনেন，আল্লাহর কসম！এই বিবাহের দ্বারা রাসূনুল্নাহ্（সা）－এর র্সাহত আত্জীীযতার

সম্পক স্থাপন করা ব্যতিত আর কোন উদ্mে্য নাই। আমি রাসূনুদ্ধাহ (সা) কে বলিতে ఆনিয়াছি। কিয়ামত দিবসে আঅ্মীয়তার সকন সস্পর্ক ছ্নি হইয়া যাইরে, কিন্ুু আমার সহিত আা়্ীয়তার সম্পক্ক ছ্নি ইইবে না। তাবরানী, বায়যযার, হায়সাম ইব̣ন কুলাইব বায়হাকী ও হাফিয জিয়া (র) তাঁহার ‘মুখতারা’ নামক কিতার্ব হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসস ইহাও বর্ণিত হযরত উমর (রা) হযরত উক্মে কুলসূম্মে সম্মানে তাঁহাকে চল্লিশ হাজার মহর প্রদান কর্রিয়াছেন। হযরত যয়নাব বিনতত রাসূনূলूাহ (সা)-এর স্বামী আবুল আস ইবৃন রাবীর জীবনী আলোচনায় হাফিম ইবন অসাকির (র) আবুন কাসিম বাগাজী (র)-এর সূত্রে আলী ইবৃন আমর (রা) থেকক ব্ণণ্ণত বে রাসূনুল্নাহ. (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

> كل نسب وصهر يـنقطع يوم القيـامة الا نسبى وصهرى

কিয়ামত দিবসে সকল বংশীয় ও আị্ীয়তার সশ্পক্ক বিচ্ছ্নি হইয়। যাইবে, কিষ্ুু আমার বংশীয় ও জা丬্রীয়তার সস্পর্ক ইইতে কেহ বিচ্ছ্মি হইরে না এবং আস্মার ইব্ন সাইফ (র)-এর সূত্রে আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে মারফূ'ক্तপপ বাণ্ণত, রাসূল্ন্নাহ (সা) ইর্রশাদ করেন, আমার উম্গাতের যাহার সহিত আমার lববাহিক সম্পর্ক হইবে অনুক্রপভাবে আমার সহিত আমার উশ্মাতের যাহার বৈবাহিক সশ্পক্ক হইরে সে বে আমার সহিত বেহেশতে অবস্থান করে। আমার প্রতিপালকের সহিত এই দরখাঁ করিলে তিনি আমর দারখাঁ মঞ্জরর করিলেন।

মহান আল্মাহ্র বাণী :

যাহার ভাল কাজ তাহার মন্দ কাজ অপেক্ষ অধিক হইবে র্যদিও এই আধিক্ তাহার

 পাইবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) आরো বলেন তাহারাই তাহাদের উদ্দিষ বস্ঠু লাভ করিবে এবং যাহা হইতে তাহারা পলায়ন করিয়াছে তाशा शইতে রक্न পাইবে। ভাनকাজ অপপকা অধिক रইবে। হইবে, ধ্রংস হইবে ও ষত্গিস্থ হইবে।

হাফিয আরু বকর বাযयার (র) বলেন ইসমাইন ইবৃন আবুল হার্গাস (র) হযরতত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্ाাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ আমলের দ্ড়িপাল্ধার জন্য একজন ফিলিশ্|ত निর্দিষ করিয়া রাখিয়াছছন, कিয়ামত দিবসে একএকজন মানুষ জানিয়া উহার্র দুই পাল্লার गাঝে

দজায়মান করিয়া রাখা হইরে। অতঃপর যদি তাহার নেকীর ওয় :ভারী হয় তরে উক্ত ফিরিশ্ত সৌতাগ্যের অধিকারী হইয়াছ্ বনিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বিলাবে বে সকন মানুষ উशা খনিতে পারিবে। ফিরিশিশ্ত ইহাও বলিবে বে ৷ে অর কথনও হতভাগ্য হইরে না। আর র্যদি তাহার নেকীর আমল হাল্কা হয় তবে অगুক হতভাগ্য হইয়াছে লে আর কখনও সৌভাগ্যে অধিকারী হইবে না। বলিয়া উচ্চম্বর় fিৎকার করিয়া উঠিবে যাহা সকল মাখলূক שনিতে পাইবে। তবে হাদীসটির সনদ দূর্বল। কেনন। দাঊদ गুহাববর নামক রাবী ও তাহার বর্ণিত হাদীস পরিত্যাজ্য।
 জাহান্নাম 'তাগ করিরিত পারিবে ना। ' মুথমজলসমূহরকক ঝলসাইয়া দিবে।

यেমন অনাত্র ইরশ‘দদ হইয়াছে:
وُتَنْشُى وُجْوْهَهْمْ النَّارُ
আওন তাহদের মুথমভলকে বেষ্টন করিবে।
আরো ইরশাদ হইয়াছছ :


यদি কাফির্রা সেই़ সময়ের অবস্থা জানিত, মখন তাহারা তাহাদের মুখণ্ণল হইরে


ইবุন आবৃ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..: ... ... হয়়ত অবু হর্যায়র। (রা) इইত্র বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন। fófন বলেন ঃ যখন

 গোশ্ত তাহাদের পায়़র গোড়ালীর উপর ঝারিয়া পড়িবে।

ইব্ন মারদৃওয়াহ (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ... ... ... হার্ত অবুদ দারদা (রা) হইत্ভ বর্ণিত, তিনি বনেন, রাসূनूল্नाহ् (সা)' তাফসীর প্রসংণণ ইরশাদ কর্যিয়াছেন ঃ আওন তাহাদের মুষমతলাক্কে এসনিভাবে
 পড়িবে।
 হইতে ইহার অর্থ করিয়াছ্নে, ‘তাহাদ্দর সুথস্ণল বিকৃত হইবে’।
ইবূন কাছীর——৭ (१ম)

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইব্ন ইসহাক (র) ... ... ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'تَلْفَحْ وُجُوْهْهُمُ النَّارُ এর অর্থ করিয়াছেন, আগ্তন তাহাকে জ্বালাইয়া দিবে। অতঃপর তাহার উপরের ঠোঁম তাহার মাথার মধ্যভাগ পর্যন্ত গিয়া ঠেকিবে। আার তাহার নিচের ঠোঁটি ঢিলা ইইয়া তাহার নাভী পর্যন্ত গিয়া ঠেকিবে। ইম়াম তির্রমিযী (র) ... ... ... আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছছন এবং উহাকে ‘হাসান গারীব’ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।


অনুবাদ : (১০৫) তোমাদের নিকট আমার আয়াত্সমৃহ কি আবৃত্তি করা হইত না? অথ্চ তোমরা সেই সকল অস্বীকার করিতে (১০৬) উহারা বলিবে, হে আমাদিগের় প্রতিপালক। দুর্ভাগ্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় .(১০৭) হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই অগ্মি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, অতঃপর আমি যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘন কারী হইই়ে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দোযখবাসীদিগকে ধমক দিয়াছেন। বেহেতু তাহারা কুফর ও নানা প্রকার গ্গনাহ এবং হারাম কাজে লিপ্ত হইয়াছিল।

ইরশাদ হইয়াছে :


আমার আয়াতসমূহকে তোমাদের নিকট পাঠ করা হইত ন।, অতঃপর তোমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে অর্থাৎ•আমি তোমাদের নিকট রাসূল প্রের্ করিয়াছি, কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি এবং তোমাদের যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত ক্করয়াছি। অতএব তোমাদের কোন প্রকার উযর আপক্তি অবশিষ্ট ছিল না।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :


যেন রাসৃলগণকে প্রেরণ করিবার পর আল্লাহর উপর মানুযের কোন ওযর আপত্তি না থাকে। (সূরা নিসা : ১৬৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

आমি কাহাকে শাস্তি প্রদান করি না যাবৎ না তাহাদের নিকট রাসৃল প্রেরণ করি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


যখনই দোযখে কাফিরদের নিক্ষেপ করা হইবে তাহাদিগকে উহার প্রহরী জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কোন রাসূলল আগমণ করেন নাই? ... ... ... দোयখবাসীদের জন্য বড়ই অভিশাপ তখন কাফিররা বলিবে।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর বিজয়ী হইয়াছে এবং আমরা গ্গুমরাহ্ কাওম ছিলাম। অর্থাৎ আমাদের নিকট নবী-রাসূল जাগমণ করিয়াছিলেন এবং সত্যের দলীল প্রমাণ কায়েম হইয়াছিল। কিন্ঠু আমর়। উহা অনুসরণ বঞ্চিভ হইয়াছি। অতঃপর আমরা গুমরাহ হইয়াছি।

অতঃপর তাহার। আরো বলিবে :

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে এই দোযখ হইয়ত বাহর কর়ুন্ন এবং পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করুন, ইহার পর যদি আমরা পুনরায় অসৎ কাজ করি তবে আমরা বাত্তবিক যালিম প্রমাণিত হইব এবং মাথা পাতিয়া শাস্তি গহণ করির।
-যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


আমরা আমাদদর অপরাধ স্বীকার করিয়াছিi অতএব পুনরায় দুানয়ায় ফিরিয়া যাইবার কি কোন উপায় আছে? হুকুম তো সেই মহান আল্লাহর fর্যান गহান ও বড়। অর্থাৎ দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আর কোন উপায় নাই। তোমারা তো তথায় আল্নাহর সহিত শরীক করিয়াছ অথচ, মু’মিনগণ কেবল এক আল্মাহরই ইবাদত র্কারত।


অনুবাদ : (১০৮) আল্লাহ বनিবেন, তোমরা হীন অবস্থায় এইখানেই থাক এবং আমার সহিত কোন কथা বলিও না। (১০৯) আমার বান্দাগ্ণণর মধ্ধ্য একদল ছিল याহারা বলিত, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমর্া ঈমান জানিয়াছি তুমি আমাদিগকে ক্মা কর ও দয়া কর, पুমি ঢো দয়ালুদিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) কিন্তু তাহাদিগকে নইয়া তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্দপ করিতে বে, উহারা তোমাদ্দিগকে আমার কথা ভুলাইয়া:দিয়াছিন। ঢোমরা তো ঢাহাদিগকে নইয়া হঁসিি ঠাট্টাই করিতত। (১১১) আজ আমি তাহাদিগকে তাহাদিগের ধধর্যের কারণণ এমনভাবে পুর্কক্কত কর্রিলাম বে, তাহারাই হইল সফন্নকাম।

তাফসীর ঃ কাফিররা যখন দোষখ হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীতে आসিবার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিবে তখন আাল্লাহ্ তাহাদিগকক যেই জওয়াব দিবেন
 তোমরা লাঞ্চিত जঅবস্থায় এই দোयথে অবস্থান কর কথা বनिও না। তোমরা পুনরায় আর এই দরথাশ্ত পেশ করিবে না। ভোমাদদর দর্যখাস্ত
  কথাপোকথন যখন শেষ হইয়া যাইরে তখ্রন তিনি এই কথা বলিয়াই শে৷ করিরেন।

ইবৃন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিত ... ... ... হযরত আবদদুল্লাহ ইব̣ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, आাহান্নামীরা উহার প্রহরীকে ডাকিতে খাকিৰব, কিন্মু সে চল্লিশ বৎকান পর্যন্ত উহার কোন উত্তর দিবে না। অবশেবে সে বলিরে, তোমরা চিরকাল
 আল্লাহর দরবারে তাহাদের এই আবেদন-নিবেদন সম্পুর্ণ ব্যর্থ হইরে। অতঃপর তাহারা जরাসরি আল্মাহর দরুবারে ফর্রিয়াদ করিবে।

. عُدْنَا نَانَّا ظُلْمُوْنَ
হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাপ্য আমাদ্রে উপর বিজয়ী হইয়াছে আমরা তো দুনিয়ায় ‘ছিলামই ওমরাহ। হে আমাদর প্রতিপালক! অমাদ্দোক দোযখ ইইতে বাহির করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করুন। যদি আমরা পুনরায় অন্যায় কজ করি তবে অবশ্য আমরা জালিমদের অত্তুক্ত হইব•। তাহাদের এই ফরিয়াদ্রর উত্তর ও পার্থিব
 غيْتَا وَلَا تُكَيْمِوْنْ পর তাহারা সম্পূর্ণ নিরাস হইয়া যাইবে এবং একটি কথাও উচ্চানা কর্কররন ন।। অতঃপর জাহান্নামের মধ্যে তাহাদের কেবন গাধার ন্যায় চিৎকার ও শোরগগাল র্কররতত থাকিনে। তাহাদের চিৎকারকক গাধার চিৎকারের সহিত উপামিত করা ছইয়াছছ। গাধার প্রথম চিৎকারকে ‘‘‘ْ

 ইচ্ম করিলেন এে, তিনি আর কোন জাহান্নামীকে জাহান্নাম হইగ়ে বাহর করিত্রন ग।, তখন তাহাদের মুখমงল ও রঙ বিকৃত কর্যিয়া দিবেন। তখन কোন মু'দান সাপারিশ। করিতে আসিলে আল্লাহ্ বনিবেন, ঢুমি যাহাকে চিনিতে পার তাহাক্ জাহান্নাস হইতে বাহির কর। অতঃপর লে আসিয়া কাহাকেও চিনিতে পারিনে ন।। fকভু এক ব্যক্তি বनिবে, आমি ঢো অমুর্রে পুত্র অমুক। তখন তাহাকে বলিবে, র্াাম তোমাকক চিনি না। এই পরিস্হিতিতে কাফিররা বনিবে ঃ
 কথা বলিবেন, তখন তাহাদের উপ্র দোযখ বন্দ করিয়া দেওয়া হইরে। এবং তাছদদরর কেহই আর বাহির হংইতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ অ‘‘অাল। তাহার, মু’মিন
 হইয়াছছ:


আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একটি দল ছিল যাহারা বালত, হে আমাদের প্রতিপালক! ज़ামরা উমান আনিয়াছি, অতএব আপনি আমাদিগকে ফ্ফমা করিয়া দিন। কিন্ুু তোমরা তাহািগকে ঠাট্যা-বিদ্রিপের বস্তুতে পরিণত কর্নিয়াছিলে।
 وْكُْتْتُمْ করিতে।

यেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছে :


যাহারা আপরাধি তাহারা মু’মিনদেंর প্রতি হাসি তামাসা কর্রত আর .তাহারা তাহাদের প্রতি টিষ্ৰনি কাটিত। (সূরা মুতাফ্ফিফীন : ২৯-৩০) অতঃপ্র আল্ধাহ্

 উহার পুর্ষার দান করিব এবং তাহারাই সফলককাম ইইবে অর্থাৎ তাহারাই বেহেশতের অধিকারী ইইবে এবং দোযখখর আধ্ৰন হইতে রকা পাইয়া অধিক শ্ােস্তি লাভ কর্রিবে।



অনুবাদ ঃ (১১২) আল্লাহই বলিবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে? (১১৩) উহারা বলিবে, আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম দিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন । (১১৪) তিনি বলিবেন, তোমরা অল্পকাল়ই অবস্থান করিয়াছিলে, যদি তোমরা জানিতে (১১৫) তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়া এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না? (১১৬) মহিমান্বিত আল্লাহৃ যিনি প্রকৃত মালিক তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই; সমুন্নত আরশের তিনি অধিকারী ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে কাফিরদিগকে সত্তর্ক করিয়া বলেন, তাহারা यদি তাহাদের পার্থিব জীবনে সঠিকভাবে আল্মাহর আনুগত্য স্বীকর করিত এবং ব.ধর্য-ধারণ করিত, তবে তাহারাও আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দাগা.ণর गত পরকালের অনন্ত জীবনে সফলকাম হইত। কিয়ামত দিবসে আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদাদগকে জিজ্ঞাসা করিবেন : কতকাল অবস্স্থান করিয়াছিলে? আমরা একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময় পৃথিবীতত অবস্থান করিয়াছিলাম قَالَ انَ
我 জীবনের উপর প্রাধান্য দান করিতে না আর স্বীয় জীবনের উপর এইরূপ অসাদাচরণ করিয়া আল্লাহর ক্রোধানলে পতিত ইंইতে না। যদি তোমরা আল্লাহর ইবাদতের উপর ไৈর্যধারণ করিতে তবে তোমরাও মু’মিনদের মত সফলকাম হইতে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ... আউফ ইব্ন আবদুল কালয়ী (র) ইইতে বর্ণিত। একবার তিনি খুত্বা দান কালে বলিলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছ্ছেন ঃ আল্মাহ্ তা‘আলা যখন বেহেশতবাসীগণকে বেহেশাত দাখিল করিবেন এবং দোযখবাসীদিগকে দোযখে, তখন তিনি বেহেশতবাসীগণকে জিজ্ঞাসা কর্ারবেন, তোমরা কত কাল পৃথিবীতত অবস্থান করিয়াছিলে। তাহারা বলিবে; এंক দিন কিংবা একদিনের চাইতেও কম। তখন আল্লাহ্ বলিবেন ঃ একদিন কিংবা একদিনের চাইতে কম সময়ের মধ্যা তোমাদের ব্যবসা কতই না উত্তম ইইয়াছে! এত অল্প সময়ের ব্যবসায় অমার

রহমত চির শাল্তি নিকেতন বেহেশত লাভ করিয়াছে। তোমরা ইহার মধ্যে চিরকাল অবস্থান করিতে থাক। অতঃপর আল্লাহ্ ত'অালা দোযখবাসীদিগকক জিজ্ঞ্গসা করিবেন, তোমরা কতকাল পৃথিবীতে অবস্থান কর্য়হ়ছলে? তাহারা বলিরে; আসরা একদিন কিংবা একদিনের কিছू অংশ অবস্থান করিয়াছিনাম। তখন আাল্লাহ্ বলিরেনে, তোমাদের ব্যবসা বড়ই খারাপ ব্যবসা হইয়াছে, যাহা এত অল্পসময়ে করিয়াহ। তোমাদ্রর ব্যবসা আমার দোযれ ও আমার অসব্ভুধ্টি নাভ করিয়াছ। তোমরাও চিরকাল ইহার মধ্যে অবস্থান কর।

মহান আল্gাহর বাণী :


তবে কি তোমরা ধারণা করিয়াহ বে আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃধ্টি করিয়াছি। তোমাদের সৃষ্টি করায় কোনই উদ্দেয় নিহিত নাই? কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছছন, তোমরা কি ধারণা করিয়াছ বে, তোমাদিগকে থেল তামাশার জন্যা সৃধ্টি করা হইয়াছে। তোমরা তেমনি থেলিবে, কুদিবে শেমন, অন্যান্য জীবজণ্ণু থেলিয়া কৃাদয়৷ থাকে। আর তোমাদের কর্মকাঙ্র কোন পুরষ্কার কিংবা শাস্তি হইবে না। বস্যুত তোসাদিগকে তো আমি ইবাদত ও আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সৃষ্টি কর্রর্যাছিলাম।

মহান আল্gাহ্র বাণী :


আর তোমরা কি ইহাও ধারণা করিয়াছ বে, পরকালে তোমা্দাগাক্ক আমার নিকট উপস্থিত করা ইহবে না? বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :
اَيَـْسَبُ الانِنْسَانُ اَنْ يُتُرْرَنْ سُدْى

মানুষ কি এই ধারণা করে যে তাহাকে কোন হিসাব ব্যতিত ছাড়িয়। ఢఢওয়া হইবে? মহান আল্gाহ्त বাণী :


কোন বস্থুকে অনর্থক সৃধ্টি করা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র। ইহা ইইতে আল্মাহ্ বহ্থ উর্ধে।

আল্লাহ্. ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, তিনিই মহান আরশ্। র র্জধকাীী। আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে 'আরশ'-এর উন্নেখ করিয়াছেন। কারণ ‘আরাশx’’ হইল সারা
 অर्থ, সৌর্দ্যময়।

বেমন ইরশশাদ হইয়াছছ :

আর আমি উহার মধ্যে সর্ব্রকার সৌন্দর্যয় জোড়াজ্রো়া সৃৃ্টি রর্করয়াছি। (সূরা ゃ

ইব্ন आবূ হাতিম (র) বলেন, আनী ইব্ন হুসাইন (র)............ সাদদ ইবৃন আস (র)-এর বংশীয় জনৈক ব্যক্তি ইইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইনৃন অবদুল আজীজ (র) সর্বশেষ খুত্ব| এই ছিন, আল্লাহর প্রশাংসা কারিবার পর র্তিন বালালনন, হে লোক সকন! তোমাদিগককে অন্থক সৃষ্টি করা হয় নাই। এবং তোমাদিগক়ক বে-ছিসাবও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। তোমাদের আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনের একটি র্নির্দিষ্ঠ দিন রহিয়াছে। লেই দিনে তিনি তোমাদের বিচারের ও হিসাব-নিকাশের জনা র্তিন অনতীর্ণ হইরেন। তখन সেই ব্যক্তি বঞ্চিত ও কত্ছিস্থ ইইবে যাহাকে আল্মাহ্ ত'অালা তাহার রহমত হইতু বঞ্চিত করিরেন এবং তাহার বেহেশতে প্রবেশ করিতে দির্রন না। তোমরা কি ইश জান না বে, কান কিয়ামতের দিবসে কেবল সেই ব্যক্কিই আল্লাহন শাস্তি হইতে নিরাপদ थাকিকে ハে সেই দিনকে অয় করে এবং এই অস্থায়ী জীননকক शায়ী জীবনের জন্য বিসর্জন দেয় এবং এখানের সামান্য বস্থু সেই দিনের অনন্ত fিয়ামাত লাড়র আশায় ব্যয় করে এবং লেই দিন্নের নিরাপত্ত লাভের আশায় এখানে ভীত সন্ত্রস্ গারক। তোমরা ইহা কি দেখিত্ছ না বে, তোমরা ঢো সেই সকন লোকদের সত্তান মাহার। লেশ হইয়া গিয়াছে। এমনভারে তোমরা ধ্নংস হইয়া যাইবে এবং তোযাদদর পার্র অন্য লোক তোমাদের স্শান অধিকার করিবে, এমন কি এক সময় তোমর। সকললেই আল্ধাহর দরবার্র উপস্থিত ইইবে। হে লোকসকল! তোমদের ধারণা থাকা উচিত লে, তোगরা দিনা-রাত্র

 তোমদদর জীবন ৎশय হইতেছে, তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী হইাতেছ এবং একসगয় যমীনের গর্ত্ত ভোমদিগকে দাফন করা ইইবে, ব্থোনে না কোন বিছানাপত্র থাকিবেব

 অनালোক উহার সালিক হইবে। ব্যই লোক ভাল কাজ ক্কররে উহার়াই ফলन ভভাপ করিরে। আর ব্যেই লোক মন্দকাজ করিবেবোরও ফল ভোগ ক্করার্। আ আর লেই লোক


 অनगযকে কাদাইলেন।"

ইব্ন কাছির—૧৬ (৭ম)

ইব্ন অরু হাতিম বলেন (র) ... ... ... ইয়াহইয়া ইবৃন নাসীী খাওলানী (র) বর্ণিত বে একদা হযরত আবদুন্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট দিয়া জিনে আত্রান্ত এক ব্যক্তির অত্র্র্ম হ হল। তিনি তাহার কানে

শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন, ফলে লে সুস্থ হইয়া গেন। অতঃপর fিনি রাসূনূল্নাহ্ (সা)-কে এই খবর দিলেন, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, তুদ্ তাহার কান্ন कি পড়িয়াছিিে? তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন তাহা বনিলেন। অতঃপর রাসৃনুল্নাহ্ (गা) বनিলেন :

সেই সত্তার কসম যাঁशার হাতে আমার জীবন, यদি কোন ব্যাক্ত দৃত্রত্য!় এ্রহণ
 অবূ নু‘আইম (র) খালিদ ইবৃন মিযার (র) ... ... ... ইবุ木াহীস ইবุন হার্যস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূনুল্बाহ্ (সা) আমাদিগকে একটি র্জয়ান্ন লেনাদলের সহিত প্রেরণ করির্লেন এবং সকাল সক্ধ্যায় এই আয়াত পাঠে করিতত নির্দ্রে৷ দিলেন :

রাবী বালেন, আगরা এই আয়াত পাঠ করতে থাকিনাম, ফনে গণীगততর সান নাভ করিয়া নিরাপদদ প্রত্যাবর্তন করিলাম।

ইব্ন जাবূ হাত্ম (র) বলেন, ইসহাক ইব্ন ওशাব আল-অল্वাফ ওয়াসিতী (র) হযরত আবদুল্াা ইব্ন আব্বাস (রা) ছইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসানূন্লাহ (সা) ইরশশাদ
 निরাপদ থাকির্।।



অনুবাদ : (১১৭) যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত ডাকে অন্য ইলাহ.কে এ বিষয়ে তাহার নিকট কোন সনদ নাই। তাহার হিসাব তাহার প্রতিপালকের নিকট আছছ, নিশ্চয়ই কাফিরগণ সফলকাম ইইবে না। (১১৮) বল, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু ।

তাফস্সীর ঃ 'আল্লাহ় তা‘অলা উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে সেই সকল লোককক ধমক मिয়াছেন যাহারা অল্লাহর সহিত অন্য মা‘বূদকে উপাসনা কহর। অথচ, ইহার জন্য তাহার নিকট এমন দলীল প্রমাণ নাই।

ইরশাদ হইয়াছ্ছ:

যেই ব্যক্তি অল্জাহর সহিত অন্য মা"বূদকে উপসনা করে অথচ তাহরর ননকট ইহার

 गলেन : তাহারা শাস্তি হইরে কখন্না মুক্তি পাইবে না।

কাতাদাহ (র) বగলেন, বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম (ग।) এক নার্ত্র.ক জিজ্ঞাসা
 এবং অমুকের ও অমুক্কর উপাননা করি। এইভা.ব কর়েকটি প্রিভ্যার নাম উ!ল্লেখ করিল। তখন রাসূলুল্যাহ (সা) বলিললন : তুমি যখন বিপদগস্থ ইও তখন কাহা.ক ডাকিলে বিপদ মুক্তু इও? जে বলিল, আল্লাহ্-ই বিপদ হইতত गুক্তু দান কর্রন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জ্জিজ্ञ|সা করিলেন ঃ তোমার যখন কোন বস্তুর প্রয়োজ্গন হয়, তখন কাহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তোমাকে তা দান করর । সে ব্বলল, আল্মাহর নিকট



 आবার দ্খি কিছুই ঞ্রান ন। অতঃপর সে নীরব হইয়া গেল। লোরিটি ৷খन ইসলাম




৬०8
মহান আল্লাহ্র বাণী :

আল্লাহ্ তা‘অলার পক্ষ হইতে এইদু‘আ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। الـغفر শব্দের অর্থ গুনাহ মোচন করা এবং মানর চক্ষু হইতে ঢাকিয়া রাখl। আর الرَّحمـن অর্থ সঠিক পথে পরিচালিত করা, কথাবার্তা ও কর্মকাত্ডে নেক আমল করার তাওফীক দান করা।

## আলহামদু লিল্লাহ সূরা মু’মিনূন-এর তাফসীর সমাপ্ধ হইল।

সপ্তম খণ্ণ এখানেই সমাপ্ত

ইসলামিক ফাউভ্ডেশন বাহ্লাদেশ


[^0]:    ইব্ন কাছীর—>০ (৭ম)

[^1]:    ইব্ন কাছীর-৫৫ (৭ম)

[^2]:    ই<্ন কাছীর——b (৭ম)

